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A research team from the Department of Educational Sciences at the
Rand Afrikaans University has recently engaged in a group project to
evaluate the concept "Education towards Human Rights". The aim of
this project was to determine whether pupils of school leaving age
have been made aware of their rights as human beings.
Each member of the team did research on a specific aspect of human
rights. This script focuses on "human dignity rights" with special
reference to:
* The right to human dignity;
* Freedom from discrimination; and
* Respect for life.
The importance of human dignity rights is described by means of:
- a literature study, which confirms the importance of
these rights, as well as
an empirical study, based on a questionnaire which was
submitted to respondents.
Standard ten pupils and teachers were amongst the respondents asked
to complete the questionnaire which consisted of 78 questions. The
respondents were representative of the schools in the witwatersrand
area.
Research hypotheses were set on the following independent variables:
gender, capacity, age, educational qualification, mother tongue~
language medium of schools, religious beliefs, news events and media
exposure, teaching experience, subject fields and parent or guardian.
Multi-variate Analyses (MANOVA and HOTELLING T-SQUARE) as well as
Single Variate Analyses (ANOVA, Student t test, Scheffe test) were
used in the statistical analyses of the above mentioned data.
The most important findings were:
Independent variables such as age, news events and media
exposure, educational qualification, subject fields and parent
or guardians showed no differences with regard to education on
human rights with special reference to human dignity rights.
Significant differences with regard to education on human
dignity rights emerged from the findings. They were as
follows:
Gender: Woman feel more strongly than men that pupils
receive education on human dignity rights.
Social capacity: Teachers feel more strongl~ than pupils
that pupils receive education on human dignity rights.
Mother tongue: Afrikaans speaking respondents feel more
strongly than English speaking respondents that pupils
receive education on human dignity rights.
Language medium of schools: Those who receive or provide
education in English feel less strongly than those who
receive or provide education in Afrikaans that pupils
receive education regarding human dignity rights.
Religion: Christian respondents feel more strongly that
pupils receive education on human dignity rights than
those not bound by religion.
Teaching experience: Teachers with longer teaching
experience feel more strongly that pupils receive
education on human dignity rights than teachers with
lesser teaching experience.
To conclude: Human rights education, and in particular, human dignity
rights should be part of the school curriculum. Information and
guidance from significant people (teachers) with regard to human
dignity rights seems to be essential. This, it is felt will assist
the youth in fulfilling their role as future citizens and leaders of
South Africa.
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1HOOFSTUK EEN
INLEIDING, MOTlVERING, PROBLEEMSTELLING, DOELSTELLING EN
VERLOOP VAN STUDIE
1.1 INLEIDING
Hierdie studie vorm deel van ' n breer navorsingsproj ek wat handel oor
MENSEREGTE en die opvoeding van die verskillende aspekte van
menseregte aan veral die kind op skool.
Die navorsingsprojek behels die volgende subprojekte:
* "Opvoeding tot Menseregte: MateriEHe middele en eiendom"
(Olsen, 1994).
* "Opvoeding tot Menseregte: Die dienste van die staat en die
verpligtinge van die individu teenoor die staat"
(Stellenberg, 1994).
* "Opvoeding tot Menseregte: Die persoon voor die regbank"
(Van Rijn, 1994).
* "Opvoeding tot Menseregte: Godsdiens, taal en kultuur"
(Van Loggerenberg, 1994).
* "Opvoeding tot Menseregte: Persoonlike en fundamentele
vryheid en privaatheid" (Burger, 1994).
* "Opvoeding tot Menseregte: Arbeid en verhoudinge met
werkgewers (Stenekamp, 1994).
* "Opvoeding tot Menseregte: Die regte van die kind"
(Venter, 1994).
* "Opvoeding tot Menseregte: Geslagspesifieke regte"
(Lima, 1994).
* "Opvoeding tot Menseregte: Spesifieke behoeftes
(Gestremdes, Senior burgers)" (Van Tonder, 1994).
* "Opvoeding tot Menseregte: Burgerskap en politieke regte"
(Van den Heever, 1994).
* "Opvoeding tot Menseregte: Groeps- en gesinsverband"
(Lotz, 1994).
2In hierdie studie word spesifiek aandag geskenk aan die Opvoeding tot
Menseregte: Menswaardigheidsregte. Onder hierdie regte sal veral
gelet word op:
* eerbied vir die lewe;
* die reg op menswaardigheid; en
* vryheid van diskriminasie.
1.2 DIE AKTUALITEIT VAN DIE STUDIE
"The French Declaration of Human Rights was more
powerful than all the battalions of Napoleon."
Judge H. Lauterpacht (International Court of Justice)
(Fowler, 1987:171)
Zander (1987:39) meen dat die belangrikste dryfveer vir die
daarstelling van r n handves vir menseregte gelee is in die beskerming
wat dit aan die individu verleen teen bestaande regerings. Stammers
( 1993 : 71 ) ondersteun hierdie siening met die volgende aanhaling:
.
"Rights are thus a weapon of the weak against the strong". Hieruit
is dit duidelik dat die individu beskerming geniet deur die handves
vir menseregte teen moont1ike uitbuiting of onderdrukking deur
bestaande staatstelsels.
Talryke voorbeelde waarin die basiese regte van die individu ontneem,
misken en gel.gnoreer is, kan uit die geskiedenis aangehaal word.
Hiervan was die gebeure wat aanleiding gegee het tot die Franse
Rewolusie (1789), naamlik die ongelyke beregtiging en
klassediskriminasie, seker1ik van die uitsonderlikes. nit was veral
persone soos John Locke (1632-1704) en John Mill (1806-1873) wat
kampvegters was vir die gedagte van menseregte (Neuberger, 1987:89).
Uit die evaluering van historiese geskrifte wil dit verder voorkom
of die skending/miskenning van die mens se basiese regte in die
meeste geval1e op onderdruktes en/of minderheidsgroepe van toepassing
was.
Alhoewel die bewustheid en kennis van hierdie "sluimerende regte"
reeds lank bestaan, is die fundamentele menseregte eers in 1948 deur
die Verenigde Nasies in 'n handves vir menseregte vervat (Cassese,
1990:1). Voortvloeiend hieruit het soortgelyke weergawes van die
3handves vir menseregte die lig gesien. Elke land se weergawe is meer
gebaseer op , n nasionale of inheemse karakter, ooreenkomstig die
behoefte van daardie land. Alhoewel verskillende lande die handves
vir menseregte verskillend interpreteer, is die handves vir
menseregte dekades al in die meeste lande in gebruik. Tog bestaan
daar steeds lande soos byvoorbeeld Serwie en Rwanda, waar die
individu se regte deur die betrokke regering ontken word en dus nie
in 'n handves vir menseregte verskans word nie (Fowler, 1987:3).
Alhoewel daar vanuit verskillende perspektiewe oor menseregte besin
kan word, is Pauling (1986:232) tog van mening dat die handves vir
menseregte na daardie regte verwys wat die fundamentele menseregte
van elke individu beskerm. Die handves vir menseregte vervat die
basiese regte van die mens, naamlik vryheid, gelykheid en 'n
waardigheid vir die lewe waarop aIle individue aanspraak kan maak.
Cranston soos aangehaal deur Fowler (1987:70), definieer menseregte
as volg:
" A human right by definition is an universal moral right,
something which all men everywhere, at all times ought to
have, something of which no one may be deprived without a
grave affront to justice, something which is owing to every
human being simply because he is human."
Dit isduidelik uit die genoemde definisie dat menseregte 'n morele
aangeleentheid is. Volgens Degenaar (1993:239) is dit 'n reg waarop
elke mens aanspraak kan maak en wat onder toesig van die staat
hanteer moet word. Dit is universeel in die sin dat dit op aIle
individue, op aIle plekke en op aIle tye van toepassing is. Geen
persoon mag, sonder die nodige geregtelike prosedures, van enige
menseregte ontneem word.
Bull, soos aangehaal deur Fowler (1987:70), huldig dieselfde mening
dat aspekte rakende menseregte op drie hoekstene staan. Hierdie
hoekstene onderverdeel in 'n morele basis, 'n geregtelike basis en
'n universele basis. Selby (1988:7) is van mening dat:
* die geregtelike basis in wetgewing vasgevang word. Die
hantering van feitelike inhoude word hier verabsoluteer;
4* die morele basis daardie aspekte is wat op algemene regte
van die mens inbreuk maak. Hier is sprake van aspirasies
of idees; en
* volgens die universele basis menseregte op aIle persone,
op aIle tye en in aIle situasies van toepassing is.
Hierdie regte word nie verdien of gekoop nie, maar word
deur almal besit omdat hulle menslik is. Die universele
basis veronderstel ook dat die regte van die medemens deur
die individu eerbiedig word."
Bogenoemde definisies poog om die fundamentele regte van elke
individu te beklemtoon en individue gelyk te stel aan mekaar.
Aangesien Suid-Afrika in 'n nuwe tydvak en bedeling inbeweeg behoort
die toekomstige handves vir menseregte gebaseer te wees op , n
universele, morele en geregtelike karakter. Hierdie driehoekige
fondament behoort gelyke optrede teenoor aIle persone, ongeag ras,
geslag, taal of kultuur te verseker.
Aan die ander kant word die handves vir menseregte beskou as r n
. werktuig vir die beskerming van minderhede (Jooste, 1991:34) •
.
Menseregte veronderstel die regte van die enkeling en gevolglik
bestaan daar geen beter beskerming vir die individu teen die staat
nie (Zander, 1987:38). Die blote aanvaarding van die handves vir
menseregte waarborg egter nie die beskerming van die individu se
menseregte teen die staat nie aangesien die miskenning van menseregte
steeds plaasvind desnieteenstaande die aanvaarding van die handves
vir menseregte.
Tot dusver was die handves vir menseregte nie deel van suid-Afrika
se konstitusionele beleid nie en is die regte van die individu en
enkeling eers onlangs konstitusioneel verskans en erken. Hiervolgens
was die individu in suid-Afrika nie beskerm deur die handves vir
menseregte nie en gevolglik wys Humana (1992:291) tereg daarop dat
huidige onderhandelinge daarop gerig is om die handves vir menseregte
in die konstitusie van suid-Afrika in te skryf.
Die handves vir menseregte is belangrik vir die daarstelling van 'n
regverdige samelewing in suid-Afrika (Degenaar, 1993:249). Die
handves vir menseregte vind juis sy betekenis daarin dat die vryheid
van die individu nie deur diskriminerende parlementere wetgewing
5opgeskort kan word nie. Dit beteken dat die aanvaarding van sodanige
handves, menswees per se weer op die voorgrond gaan plaas en elke
inwoner sal sodoende die geleentheid kry om 'n betekenisvolle bydrae
tot die erkenning van menswaardigheid te lewer.
Al die beherende partye wat deelneem aan die onderhandeling vir die
daarstelling van 'n nuwe konstitusie in Suid-Afrika, is dit eens dat
die gesag van die parlement deur wetgewing ingeperk moet word
(Laurence, 1993:35). Een van die metodes om hierdie doe1 te
verweseniik, blyk die aanvaarding van 'n handves vir menseregte te
wees wat deel moet vorm van die nuwe konstitusie van Suid-Afrika.
Elkeen van die beherende partye het reeds 'n toepaslike handves vir
menseregte geformuleer wat onderling bepaalde verskille en/of
ooreenkomste met die van ander partye vertoon (vergelyk par. 2.2.1,
2.2.2, 2.2.3).
1.3 PROBLEEMSTELLING
Aangesien die handves vir menseregte 'n nuwe konsep vir die Suid-
.
Afrikaanse bevolking is, weet talle individue nog nie wat hul reg as
individue is nie of watter regte deur 'n voorgenome handves verskans
sal word nie. By imp1ikasie sou dit beteken dat die bree Suid-
Afrikaanse publiek ingelig behoort te word oor hierdie besondere
regte en sou die media met besondere verwysing na televisie, radio
en koerante vir hierdie doel gebruik kon word. Vanuit opvoedkundige
perspektief kom die vraag onwillekeurig na vore in watter mate
kinders ingelig en opgevoed gaan word en of dit we l, nodig is om
hierdie inligting aan volwassewordendes te verskaf?
Volgens Taylor (1993:49) sal die opvoeding in menseregte die respek
en waardigheid vir individuele en ander se belange verhoog. Daar
bestaan talLe voorstelle dat sodanige opvoeding in die formele
opvoeding van die kind (die skool) moet geskied. In hierdie geval sal
spesifieke doelwitte, bepaalde kennis en vaardighede in verband met
menseregte en die aanleer van sekere houdinge by die verskillende
bevolkingsgroepe hoog op die agenda wees (Taylor, 1993:50/51).
Indien sodanige verantwoordelikheid na die formele opvoeding van die
kind verskuif, sal dit die verantwoordelikheid van die aekonde.re
opvoeders (die onderwysers) wees om die toekomstige volwassenes van
6hierdie land op te lei in die essensie van menseregte wat in Suid-
Afrika sal geld.
Teen hierdie agtergrond is daar sekere aspekte aangaande menseregte
en die opvoeding daarvan wat duideliker omskryf behoort te word. Hier
word onder andere verwys na:
* Hoe mense bewus gemaak kan word van hulle individuele regte.
* Hoe kennis aangaande die regte aan die individu oorgedra kan
word.
* Wie se taak dit gaan wees om kennis aangaande die regte oor te
dra.
* Watter vorm die oordrag van menseregte gaan aanneem.
* Die tydstip in 'n individu se lewe waarop hierdie kennis
oor menseregte oorgedra gaan word.
* Wat presies die kind reeds geleer het of wat sy bestaande
kennis oor menseregte is.
Hieruit kan die volgende probleemstelling verwoord word:
Alhoewel die handves vir menseregte lank reeds bestaansreg
.
besit, was dit nog nooit in die konstitusionele beleid van
Suid-Afrika gei:mplementeer nie. Gevolglik moet bepaal word
watter regte as fundamentele regte beskou kan word en in
watter mate die kind daarvan bewus is dat hy as individu,
of as lid van 'n bepaalde kultuurgroep, aanspraak kan maak
op hierdie fundamentele regte en in die besonder die
menswaardigheidsregte van elke individu?
1.4 nOEL MET DIE STUDIE
Die doel van die breer navorsingsprojek is om te bepaal in watter
mate matriekleerlinge bewus is of kennis dra van die verskillende
aspekte van die handves vir menseregte (vergelyk par. 1.1) en watter
regte as fundamentele regte beskou kan word. Daar sal veral aandag
aan die volgende aspekte gegee word:
* Watter kennis oor menseregte die standerd tienleerling,
as toekomstige burger, besit wanneer hy die skool
verlaat.
7* Watter aspekte van menseregte tuishoort by die formele
opvoedingsprogram van die kind.
* Watter leemtes, indien enige, daar tans bestaan in die
standerd tienleerlinge se bewusmaking van hul menseregte.
Die spesifieke doelstelling van hierdie skripsie is om te bepaal in
watter mate die kind bewus gemaak is van menswaardigheidsregte in die
formele onderrig teen die tyd dat standerd tienleerlinge skool
verlaat. Die menswaardigheidsregte (soos vervat in verskeie
-handveste) wat spesifiek in die skripsie ondersoek word, is:
* regte ten opsigte van eerbied vir die lewe;
* regte ten opsigte van menswaardigheid; en
* regte ten opsigte van vryheid van diskriminasie.
1.5 METODOLOGIESE AANPAK
Die metodologiese aanpak van hierdie navorsing is daarop gerig om
gestelde doelwitte te verwesenlik (Smith, 1988: 1). Aangesien die
handves vir menseregte 'n nuwe konsep in die suid-Afrikaanse
samelewing is, sal daar deur middel van 'n verkennende ondersoek
gepoog word om dit wat ophande is, te gebruik om die doelwitte te
verwesenlik (Smith, 1988:2).
Deur middel van die fenomenologiese metode sal gepoog word om die
verskynsels in die studie ter sprake, aan die leser te openbaar. In
{n poging om die begrip "menseregte" te verklaar, word 'n
woordanalise onderneem waarvolgens sekere definisies en beskrywende
sinonieme die leser in staat stel om 'n beter begrip te vorm van
waaroor die studie handel (Smith, 1988:6). Dit is ongelukkkig waar
dat woordanalises nie die groter verskeidenheid van kontekste in
verband bring nie en gevolglik word hierdie probleem opgelos met
konsepanalises (Smith, 1988:6).
Die probleem in verband met die verskeidenheid van kontekste word
deur die konsepanalise aangespreek. Vir die doel van hierdie studie
word daar aandag gegee aan die volgende konsepte:
* eerbied vir die lewe;
* die reg op menswaardigheid; en
* vryheid van diskriminasie.
8Bo en behalwe die literatuurstudie (woord- en konsepanalise) wat as
voorloper vir die empiriese ondersoek dien, sal daar oak 'n vraelys
ontwikkel word wat die aangeleentheid random menseregte indringend
sal ondersoek. Hierbenewens sal ook aandag geskenk word aan metodes
en tegnieke wat sal help met die interpretasie van die ingesamelde
data.
Die studie word afgesluit deur 'n gevolgtrekking wat bestaan uit 'n
sistematiese samevatting en 'n uiteensetting van die bevindinge soos
verkry uit die ingesamelde data.
1.6 VERDERE VERLOOP VAN DIE STUDIE
Die studie word soos volg aangebied:
* In hoofstuk twee word 'n literatuuroorsig gegee aangaande
menswaardigheidregte, te wete die reg op menswaardigheid; die reg
op eerbied vir die lewe en die reg vir vryheid teen
diskriminasie.
* Hoofstuk drie handel oor die navorsingsontwerp en die
beplanning van die empiriese ondersoek in die verband.
* In hoofstuk vier word die tabulering, analise en interpretasie
van die ingesamelde empiriese data bespreek.
* Hoofstuk vyf behels die samevatting, gevolgtrekkings, sekere
aanbevelings en 'n kritiese beskouing van die studie.
1.7 SLOT
In hierdie hoofstuk is daar gefokus op die aktualiteit en
belangrikheid van 'n handves vir menseregte in 'n hedendaagse
samelewing. Die probleem is gestel en die doel met die navorsing
geformuleer. In hoofstuk twee sal die konsepte "e e rbied vir lewe",
"v ry wees van diskriminasie" en "menswaardigheid" wat in hierdie




Volgens Kotze & Van Wyk (1988:24) dui 'n handves vir menseregte die
basiese vryhede en voorregte van die individu aan wat deur die
regering van sy land gewaarborg en onderhou moet word. In hierdie
hoofstuk word daar slegs verwys na enkele regte van die individu
sowel as na die verskillende weergawes soos dit deur verskil1ende
handveste hanteer word. Hierdie regte sal vir die doel van die studie
as menswaardigheidsregte gedefinieer word en sorteer as:
* eerbied vir die lewe;
* die reg op menswaardigheid; en
* vryheid van diskriminasie.
Genoemde menswaardigheidsregte kan onderling met mekaar verband hou.
So byvoorbeeld sou die reg op menswaardigheid of menswaardige
behandeling ook as vryheid van diskriminasie gelnterpreteer kan word.
Hierdie menswaardige en gelyke behandeling geld beslis as
ondersteunende faktore om die reg om te lewe, te handhaaf. Vir die
doel van die studie sal afsonderlik na elk van hierdie regte verwys
word.
2.2 MENSWAARDIGHEIDSREGTE
'n Konsepanalise van "menswaardigheidsregte" noodsaak 'n ondersoek
na "Wat is 'n reg?" sowel as "Wat is 'n mensereg?". Volgens Degenaar
(1993:239) is 'n reg die aanspraak wat 'n mens kan maak om, binne 'n
bestaande juridiese orde, op 'n bepaalde manier behandel te word.
Hiermee word te kenne gegee dat die mens bepaalde regte het wat deur
aIle instansies en individue eerbiedig moet word en wat deur die
staat/regering beskerm moet word.
, n Mensereg is r n morele aanspraak op menswaardige behandeling
(vergelyk par. 1.2). Sodoende vertoon 'n mensereg reeds 'n aanspraak
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op regsbeskerming. Dit is be1angrik om daarop te let dat die staat
die regsbeskerming verleen aangesien die staat die politieke sowel
as juridiese mag het om toe te sien dat daar aan die regte vo1doen
word (Degenaar, 1993:239).
Jones (1991:223) huldig die standpunt dat menseregte 'n natuur1ike
reg is waarop enige individu kan aanspraak maak. Hierdie natuurlike
regte spruit uit die waardigheid van die mens en ver1een aan hom
bepaalde regte wat as natuur1ik gei".nterpreteer kan word. Hierdie
regte hoef nie verdien te"word of aan hom geskenk te word nie; die
mens besit hierdie regte op grond van sy menswaardigheid.
Die gedagte wat Jones (1991:223) huldig is maar een van die aspekte
wat Fowler (1987:70) as menseregte definieer (vergelyk par. 1.2).
Aangesien die menswaardigheidsregte in verskil1ende aspekte verdeel
kan word, sal daar nou na e1keen van hierdie aspekte afsonderlik
verwys word.
2.2.1 Die reg Q2 menswaardigheid
Die konsep "menswaardigheid" kan vanuit verskil1ende oogpunte
.
bestudeer word. Die dieper betekenis van die begrip "menswaardigheid"
veronderstel noodwendig 'n indieptestudie vanuit verskillende
perspektiewe soos byvoorbeeld 'n etiese of 'n godsdienstige, sowel
as die verantwoordelikhede wat met menswaardigheid gepaard gaan en
die definiering van menswaardige gedrag.
Menswaardigheid hou verband met 'n gedrag of optrede wat by die mens
pas en wat die mens tot eer strek, aldus Labuschagne & Eksteen
(1992:500). Hallenbach (1978:60) is van mening dat aIle mense
menswaardigheid besit. Hierdie waardigheid is nie die produk van
etiese aktiwiteite van ander mense nie of deur ander mense aan die
mens geskenk nie, maar vloei voort uit die morele oorweging of
opvoeding van die mens. Hieruit is dit duidelik dat menswaardigheid
respek en erkenning vir/van ander persone is wat gekenmerk word deur
optredes wat die mens tot eer strek.
Turaki (1993:14/15) is van mening dat aIle mense oor 'n sekere waarde
beskik wat ' n natuurlike respek veronderstel. Hiervolgens word
menswaardigheid bepaal deur gedrag of optrede wat aan die mens sy
menslikheid gee. AIle mense besit menswaardigheid bloot op grond
daarvan dat hulle mens is.
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Die Christelik-georienteerde persoon, as voorbeeld, vind die wortels
van sy menswaardigheid in die Bybelse geskrifte. Hiervolgens behoort
menswaardigheid 'n basis te kry wat 'n dieper verstaan en verklaring
bied as wat die sosiale wetenskappe en filosofiee daarstel (Turaki,
1993:12). Menswaardigheid, wat die basis van aIle menseregte is, is
een van die gedagtes wat deur die Bybelse geskiedenis oorloop tot in
die hedendaagse samelewing.
Die Christelike perspektief verleen reeds vroeg erkenning aan die
gedagte van menswaardigheid as daar in die Bybel verwys word na die
volgende twee stellinge (Die Bybel, 1983:12):
* Die mens is 'n skepping van God (Genesis, 1:27).
* Die mens is geskep na God se beeld (Genesis, 1:27).
Volgens die eerste stelling is die mens net soos ander geskapenes 'n
skepping van God. Die tweede stelling verhef die mens bo aIle ander
skeppinge aangesien die mens volgens die beeld van God sowel as na
die beeld van God geskape is. Dit verleen aan die mens 'n natuurlike
waardigheid. Hierdie waardigheid onderskei die mens van aIle ander
geskapenes (Turaki, 1993:13).
Volgens Turaki (1993: 12) stel die Bybel dit duidelik dat die mens die
hoogste gesag in die Koningkryk van God inneem met die stelling, II die
mens is deur God geskape om te heers oor Sy koningkryk". Dit op
sigself verleen aan die mens verdere waardigheid as uitverkorene en
heerser oor die Skepping sowel as uitverkorene van God. Allen
(1984:83) is van mening dat God aan die mens sy waardigheid gegee
het, aangesien die Skepping 'n opdrag van God was en die heerskappy-
regte wat aan die mens toevertrou is, ook 'n opdrag van God was.
Vanuit 'n etiese perspektief beskou, impliseer die ontwaardiging van
menswaardigheid die beskadiging van die mens se menswaardigheid
(Oberholzer, 1980:1). So 'n persoon word nie aIleen van sy unieke
status beroof nie, maar degradeer tot iets wat hy nie is nie en iets
wat hy nie wil wees nie. Die uitdrukking van "ek voel verontwaardig"
of "ek is gekrenk of beledig" kom hier ter sprake (Oberholzer,
1980: 2). Volgens Oberholzer (1980: 4) impliseer om "draer van
waardigheid" te wees nie aanspraak op bepaalde regte en eise nie,
maar dui op die kennis van pligte en verantwoordelikhede oor hoe om
uitvoering daaraan te gee. Hiervolgens moet die draer van waardigheid
uitdrukking gee aan eerbied, agting, respek vir die self, maar ook
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vir die medemens. Wie agting eerbied en respek vir ander het, voldoen
nie net aan die eise van sedelikheid nie, maar ook aan die norme van
'n genormeerde mens (Oberholzer, 1980:5).
Die handhawing van menseregte sluit die erkenning van
menswaardigheidsregte in. Indien al die definisies en stellinge
aangaande menswaardigheid saamgevoeg word, kan menswaardigheid as 'n
fundamentele reg beskou word aangesien:
/
* dit gedrag veronderstel wat by die mens pas of wat die
individu tot eer strek (Labuschagne & Eksteen, 1992:500);
* dit 'n natuurlike en morele oorweging is waarvolgens respek
van/vir ander persone gegee word (Hallenbach, 1978:60);
* elke mens oor waardigheid beskik wat aan hom/haar gegee is
deur die Skepper (Allen, 1984:83); en
* menseregte onvervreembaar is as gevolg van geerfde
waardigheid van 'n menslike wese (Turaki, 1993:13).
Aangesien elke individu die reg op menswaardige behandeling het,
behoort hierdie fundamentele menswaardigheidsregte van elke mens
beskerm te word. Vir hierdie doel is die handves vir menseregte die
.
eerste keer in 1948 deur die Verenigde Volke-Organisasie aanvaar.
In die verskillende voorlopige handveste vir menseregte van Suid-
Afrika word hierdie besondere reg duidelik uitgespel. In die "ANC
DRAFT BILL OF RIGHTS" (1993:3) figureer die reg op menswaardigheid
sterk. Artikel 2 van-die handves lui soos volg:
* Geen persoon sal aan slawerny blootgestel word nie.
* Die waardigheid van aIle mense sal gerespekteer word.
* Geen persoon sal onderhewig wees aan mishandeling, en
wrede, onmenslike en degraderende behandeling of straf
nie.
* Elke persoon is geregtig op beskerming teen geweld,
mishandeling of die aftakeling (beskading) van
menswaardigheid.
Volgens die "REGERINGSVOORSTELLE" (Nasionale Party) oor 'n handves
van fundamentele regte (Suid-Afrika, 1993:5) behoort die staat:
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* in sy wetgewende, uitvoerende en geregterlike
handelinge die menswaardigheid van elke persoon
te respekteer en beskerm.
Die "INKATHA VRYHEIDSPARTY" (1993:62) hanteer die gedagte van
menswaardigheid onder die reg van "privaatheid" • Dit veronderstel
die reg op die beskerming van die privaatheid van elkeen se
persoonlike lewe. Die beskerming van persoonlike waardigheid
(menswaardigheid) en reputasie word hierby ingesluit.
Die implementering van 'n aanvaarde handves vir menseregte rus
vierkantig op die skouers van die staat. Die staat se erkenning en
respektering van elke individu se menswaardigheid word beskou as 'n
grondslag vir geregtigheid in 'n demokratiese bestel. Daar kan van
die veronderstelling uitgegaan word dat geen persoon meer of groter
waardigheid as 'n ander besit nie. Almal is gelykwaardig ongeag hul
ras, kleur, geloof, geslag, ouderdom, status, aanleg, beroep en
intellektuele gawes. AIle mense is gelyk gebore ten opsigte van
menswaardigheid (Sachs, 1990:22) •
.
Die bewaring van waardigheid bied 'n positiewe moontlikheid vir die
verloop na die toekoms terwyl ontwaardiging die sinvolle
verwerkliking van die toekoms intens kan skaad. Oberholzer (1980:6)
is van mening dat persone wat ander verontwaardig, nie net hulself
verklein nie, maar die Ius, wil en bereidwilligheid tot singewing en
deelname aan die toekoms en so ook die lewe knak.
2.2.1.1 Opvoedinq tot menswaardigheid
Die kind se opvoeding tot menswaardigheid berus op formele sowel as
informele begeleiding. Hiervolgens is die ouerhuis en die skool
interafhanklik en op mekaar aangewese om hierdie opvoeding te
verwerklik.Aangesien die reg op menswaardigheid as 'n fundamentele
reg gesien kan word, behoort beide die ouerhuis en die skool saam tot
die opvoeding daarvan oor te gaan.
Tuis word die gedagte van "waardigheid" reeds tydens die babajare
deur die ouers aan hul kind oorgedra. Dit word weerspieel in die
Manier waarop die ouers teenoor hulle kinders optree. Later, tydens
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die vroee fases van sosialisering, word menswaardigheid verbeeld in
die wyse waarop daar met ander kleuters, ander lede van die gesin en
die ouers omgegaan word. Persoonlike versorging, higiene, respek vir
eiendom sowel as die respek vir ander en hul eiendom is enkele
voorbeelde van hoe die kind sy menswaardigheid beleef (Papalia &
Olds, 1975: 425/435).
Die voorbeeld wat ouers, familielede en vriende aan die kind voorhou,
is bepalers vir menswaardige optredes. Die agting van ander lede van
die gesin se menswaardigheid, taalgebruik, optrede tydens
dissiplinering en die hantering van konfliksituasies is enkele
voorbeelde van gedrag waartydens menswaardigheid afgebreek kan word.
Verder moet dit altyd in gedagte gehou word dat vooroordele in die
meeste gevalle tuis aangeleer word en dat dit menswaardigheid
ongelukkig negatief kan beYnvloed (Vorster, 1984: 152-154). Gevolglik
behoort vooroordele ten opsigte van godsdiens, geslag, taal en
kultuur beperk te word.
In die formele onderrigsituasie onderskraag sekere vakinhoude weI die
gedagte van menswaardigheid. In die voorligtingsperiode kry leerlinge
die geleentheid om introspeksie te doen ten opsigte van
aangeleenthede soos waardes en norme, ander godsdienste, kulturele
verskille, seksualiteit, interpersoonlike verhoudinge wat
menswaardigheid kan benadeel, en die unieke self waartydens
ooreenkomste en verskille met ander leerlinge aan die lig kom. Tydens
die tradisionele godsdiensperiode is daar aandag geskenk aan
menswaardigheid per se. Daar is egter nog geen uitsluitsel of hierdie
periode in 'n toekomstige onderwysbedeling gaan bly voortbestaan en
of dit dalk 'n ander vorm sal aanneem nie.
Die opvoeding, voorbeeld en positiewe gedrag wat opvoeders in die
formele opleiding aan die kind verskaf, behoort erkenning te gee aan
die menswaardigheid van elke kind. Dit tree na vore indien daar met
respek na elke kind verwys word. Die aanspreek van verkeerde gedrag,
respek vir ander en hul eiendom, die reg op selfuitdrukking, die
oordeelkundige hantering van lyfstraf en ander maniere van
dissiplinering sowel as die versterking of ontmoediging van bepaalde
vooroordele is almal faktore waarna onderwysers moet oplet om nie die
menswaardigheid van enige kind af te breek nie.
15
2.2.2 Vryheid van diskriminasie
Osmanczyk(1985:214) is van mening dat diskriminasie 'n
internasionale aanvaarbare term is vir die optredes waarvolgens
individue, groepe mense of totale gemeenskappe van hul regte ontneem
of daarvan gedepriveer word. Volgens Labuschagne & Eksteen (1992: 140)
is diskriminasie die onderskeid in behandeling ten opsigte van
individue en groepe. Kotze & Van Wyk (1988: 34) veronderstel dat
diskriminasie die ongelyke behandeling van individue of groepe op
grond van ras, kultuur, godsdiens en geslag is.
Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie konsep gewoonlik
gebruik word waar r n dominante groep (meerderheid) teenoor ' n
onbevoorregte minderheidsgroep diskrimineer. Immorele en
ondemokratiese gedrag word verbeeld teenoor individuele van sodanige
minderheidsgroepe of teenoor die minderheidsgroepe in die geheel.
ander dimensie by die term
die differensieHe en ongelyke
of kategorie gegrond op hulle








behandeling van lede van ' n groep
groeplidmaatskap eerder as op 'n
.
kenmerke. Die oorsprong, kultuur of etnisiteit van die individu dien
in hierdie geval as kriteria vir diskriminasie en die unieke
kwaliteite van sodanige persoon word misken. Hiervolgens word die
individu se menswaardigheid misken. Dit wil voorkom of diskriminasie
sterker na vore kom ten opsigte van groepe (kulture) as in die geval
van individue.
Daar bestaan beslis verskillende interpretasies van die term
"diskriminasie", maar vanuit 'n Christelike perspektief het God aan
alle mense die reg gegee om te lewe. Hiervolgens is alle persone
moreel gelyk geskape met spesifieke verwysing na die reg om te lewe,
vryheid en 'n strewe na lewensgeluk (Berns, 1986:151/152).
Vanuit 'n morele en etiese oortuiging is alle mense gelyk geskape,
maar ongelukkig is dit nie so eenvoudig nie en kom bepaalde
ongelykhede wel voor. In werklikheid verskil elke individu van sy
medemens as gevolg van die uiteenlopende fisieke, psa.qa.e ae en
intellektuele moontlikhede wat in verskillende persone teenwoordig
is, aldus Robertson (1989:365). Die gedagte van Sachs (1990:22) word
ondersteun, naamlik dat alle Suid-Afrikaners gelyk is, onafhanklik
16
van hulle ras, kleur, etniese oorsprong, geslag en kultuur.
Hiervolgens word geen onderskeidwat gebaseer is op ras en etnisiteit
tussen persone aangetref nie en indien daar met individue vanuit
verskillende kulturele agtergronde gewerk word, kan die term
"kleurblind" handig te pas kom.
Geoordeel aan die feit dat aIle Suid-Afrikaners gelyk is, besit elke
individu of kultuurgroep die reg om vry van diskriminasie te weeSe
Hierdie vryheid van diskriminasie hou die volgende voordele in: Die
vryheid van diskriminasie impliseer gelyke behandeling, gelyke
aanspraak, gelyke geleenthede en die erkenning van die uniekheid van
elke individu, ongeag die ras, geslag, sosiale klas en geloof. Dit
sluit onder ander in dat daar geen diskriminasie mag wees ten opsigte
van die onafhanklike regbank nie, geen diskriminasie ten opsigte van
enige politieke prosesse nie en gelyke toegang tot opvoeding,
opleiding en werksgeleenthede.
In die v roee.re Suid-Afrika was die beginsel van ongelykheid of
diskriminasie gebaseer op rassisme waarvolgens daar 'n onderskeid
getref is tussen mense gegrond op hulle velkleur, herkoms en
etnisiteit (Tatz, 1987:32). Die blanke minderheid het hulself skuldig
.
gemaak aan die ontneming van die basiese regte van gekleurde groepe.
Hierdie rassistiese spanning was ongelukkig nie net beperk tot Suid-
Afrika nie, maar het ook weerklank gevind in ander dele van die
wereld soos byvoorbeeld Australie waar die diskriminasie teen die
Aborigenes hoogty gevier het.
Rassistiese gedagtes het hul oorsprong in vooroordele wat
kultuurgebonde is en waarvolgens daar negatief oor iets/iemand gedink
word sonder dat daar enige rede daarvoor is. Vooroordele word
aangeleer aangesien geen kind met bevooroordeelde houdings gebore
word nie. Sodanige houdings word versterk deur bepaalde
kultuurerfenisse. Vooroordeel is 'n ongegronde negatiwiteit teenoor
'n bepaaldepersoon terwyl rassisme die handeling teenoor sodanige
persoon is (Tatz, 1987:33,37). nit is juis laasgenoemde geval wat
direk op diskriminasie dui.
nit is die regering van die dag se plig om aIle ongelyke/
diskriminerende wetgewing uit die weg te ruim en om gelyke regte aan
aIle inwoners te verseker. In suid-Afrika word daar gepoog om 'n
handves vir menseregte in die nuwe konstitusisie van suid-Afrika te
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implementeer om juis die gevolge van hierdie diskriminerende
wetgewing reg te stele
Vervolgens word daar verwys na sommige van die hoofspelers in die
Suid-Afrikaanse politiek se voorgestelde handveste vir menseregte.
Die "ANC DRAFT BILL OF RIGHTS" (1993:3) huldig die volgende
standpunte ten opsigte van gelykheid. Volgens Artikel 1:
* is aIle suid-Afrikaners gelyk gebore en gelyk ten
opsigte van individuele regte en menswaardigheid;
* besit geen individu of groep sekere voorregte bo ander
persone nie. Daar sal teengeen persoon gediskrimineer
word nie en niemand sal mishandel word op grond van ras,
kleur, taal, geslag, kulture1e erfenis of status nie; en
* geniet aIle mans en vroue gelyke beskerming voor die
reg.
Die "REGERINGSVOORSTELLE" (Nasionale Party) se handves vir menseregte
(Suid-Afrika, 1993:6) huldig volgens Artikel 6 dat aIle persone:
* gelyk voor die reg is en geregtig is op gelyke
beskerming voor die reg;
* gelyk is en nie bevoordeel of benadeel mag word bloot
op grond van ras, kleur, taal, geslag, etniese
herkoms, sosiale stand, afkoms, politieke of ander
opvattinge, of gebreke of ander natuurlike eienskappe
nie. Met dien verstande dat wetgewing of uitvoerende
of administratiewe handelinge toelaatbaar is waardeur
voorsiening gemaak word vir die verbetering, op 'n
tydelike basis, van die toestande waarin persone of
groepe verkeer wat weens historiese redes 'n
agterstand beleef en wat redelikerwys nodig is.
Volgens hierdie artikels word gepoog om enige vorm van diskriminasie
'n nekslag toe te dien. Die voorgestelde handveste vir menseregte
verleen stukrag aan die gelyke menswaardigheid van aIle individue.
Dit veronderstel 'n vryheid van diskriminasie waarvolgens geen
individu of kulturele groep, ongeag ras, kleur, taal, geslag, herkoms
en status, in vergelyking met 'n ander groep bevoordeel/benadeel sal
word nie.
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2.2.2.1 Opvoeding tot vryheid van diskriminasie
Vryheid van. diskriminasie is gegrond in die menswaardigheids-
opvoeding. Dit begin tuis by die informele opvoeding en spoel oor na
die formele onderrig van die kind. Die opvoedingstaak betreffende
hierdie aangeleentheid berus nie slegs op die onderwysergeledere nie,
maar die ouerhuis vervul die inisiele en moontlik die mees belangrike
rol.
Alhoewel die huisgesin 'n kleiner aantal gesinslede huisves as wat
die leerlingtalaan 'n skool verteenwoordig, bestaan daar tuis
besliste geleenthede vir die opvoeding ten opsigte van die vryheid
van diskriminasie. Bier kan onder andere verwys word na:
* die voorbeeld wat die ouerpaar aan die gesinslede voorhou
ten opsigte van die gelyke status van beide ouers;
* gelyke geleenthede tydens interaksie met maats, broers en
susters;
* gelyke behandeling van elke lid van die gesin;
* respek vir homself en ook die respek vir ander; en
* die feit dat geen kind of gesin beter is as enige ander kind
of gesin nie.
Die vryheid ten opsigte van diskriminasie word moeilik deur
teoretiese vakinhoude oorgedra. Tydens die voorligtingsperiode word
aangeleenthede soos homoseksualiteit en VIGS hanteer. Daar bestaan
tans weI nog voorbeelde van diskriminasie in die inhoude van vakke
soos Bybelkunde en Geskiedenis en die onderwyser kan deur middel van
rollespel en groepsbespreking die aangeleentheid rondom diskriminasie
op die spits dryf.
By die skool is die navolgenswaardige voorbeeld wat die onderwyser
stel die eerste stap om diskriminasie uit die weg te ruim. Die gelyke
behandeling van aIle kinders, hetsy verskillende geslagte,
uiteenlopende kulture, taalgroepe en verskillende prestasie op
akademiese sowel as op sportgebied, kan as vertrekpunt dien. Gelyke
geleenthede en die beskikbaarstelling van aIle fasiliteite aan eike
kind is nodig om te verseker dat elke kind sy optimale potensiaal
verwesenlik. Klaskamerprosedures, die opvoedingsmetodiek en die
konsekwente dissiplinering van leeriinge vanuit aIle
kultuuragtergronde moet aan die kind toon dat geen ander kind
voorgetrek sal word n i.e , Aangesien die onderwyser in baie gevalle die
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identifikasiefiguur van die leerling is, kan sy voorbeeld 'n
deurslaggewend rol speel om diskriminerende optrede teen ander groepe
hok te slaan.
2.2.3 Eerbied vir die lewe
Vir die mens is die lewe 'n gawe van die Skepper en is dit die moeite
werd om te lewe. Die mens besit die kapasiteit om ervaring te
verwerf, wat nerens gekoop of verkoop kan word nie (Lamb, 1988:51).
Die waarde van die lewe kom eers na yore indien daar 'n stremming in
'n persoon se lewe is en die lewe nie ervaar kan word 5005 wat dit
ervaar behoort te word nie. Dit maak nie saak hoeveel negatiwiteit
die lewe inhou nie, die gegewe moontlikheid (lewe) is die moeite werd
om te eerbiedig.
Die lewe is sekerlik die belangrikste kwaliteit in elke mens se
menswees en gevolglik is die eerbied vir die lewe dan ook kenmerkend
van die Westerse beskawing. John Locke (1632-1704) identifiseer die
reg om te lewe as die fondament waarop aIle ander regte gebou is
(Neuberger, 1987:89). Alhoewel die eerbied vir die lewe 'n natuurlike
en onvoorwaardelike reg is, is daar tog sommige interpretasies
.
waarvolgens die lewe opgeskort kan word 5005 byvoorbeeld die
doodstraf, genadedood en aborsies (Becker, 1992:719).
Elaide (1987:541) is van mening dat verskillende kulture die begrip
"lewe" verskillend interpreteer. Die meeste interpretasies van die
lewe per se gaan hand aan hand met die teenwoordigheid van sigbare
tekens 5005 asem, 'n polsslag en 'n meetbare breingolfpatroon. In
talle van die historiese en moderne tale wo.rd die woorde "asem" en
"lewe" as sinonieme gebruik, wat daarop dui dat die twee begrippe nou
vervleg of hand aan hand gaan (Elaide, 1987:542). Ander kulture voer
dit verder en voeg eienskappe by 5005 'n gewete en 'n psigiese
funksie en wat sodoende direk na die emosionele funksionering van die
mens verwys. Hierdie uiteenlopende interpretasies dui op die
kompleksiteit van die begrip "lewe" en dat dit moeilik is om hierdie
begrip per definisie te omskryf.
Die begrip "eerbied vir lewe" impliseer die erkenning van elke
individu se reg op lewe. Dit beteken dat sodanige persoon nie fisiek
leed aangedoen of aangeval sal word nie en dat dit die staat se plig
is om die individu in die verband te beskerm. Scanlon (1984:150) is
die mening toegedaan dat die reg om te lewe 'n komplekse
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aangeleentheid is en sluit onder meer aspekte in soos die reg om jou
eie lewe te verdedig (noodweer) sowel as die beperking van die
vryhede om .ander dood te maak of in gevaar te stel (te bedreig).
Volgens Degenaar (1993:241) bestaan daar ook 'n neiging om die regte
op opvoeding, voedsel, gesondheidsorg, vrede en 'n nie-besoedelde
omgewing onder die vaandel van "eerbied vir lewe" te klassifiseer.
Vanuit 'n Christelike oogpunt beskou, is God die Skepper, die
Beheerder en Reguleerder van die Skepping en in besonder ook van die
lewe. Valenkamp (1989: 7 ) is van mening dat die lewe sinvol is' en
daarom moet daar eerbied vir die lewe geopenbaar word. Die lewe word
as so kosbaar beskou dat dit in die Wet van God (Eksodus, 20:13)
vermeld word en dat enige mens verbied word om weI 'n lewe te neem
(Die Bybel, 1983:89) (Stamm &Andrew, 1967:98). Volgens Stamm &Andrew
(1967:98) het Koehler die sesde gebod gelnterpreteer as 'n manier om
die mens te verhoed om reg in eie hande te neem en die neem van 'n
lewe, byvoorbeeld die doodstraf, slegs aan God oor te laat. Die
eerbied vir die lewe spruit uit die mens se geloof in die Here en uit
die feit dat die lewe 'n gawe van God is. Die graad van eerbied vir
die lewe word onder meer bepaal deur die mens se graad van geloof in
die Opperhand • Die morele aspek wat die mens teenoor die lewe
.
koester, is in die kognitiewe persepsie van die mens gesetel en
impliseer dat slegs 'n mens die waarde van die lewe kan besef en
eerbied aan die lewe kan betoon (Lamb, 1988:41).
Samevattend is die begrip eerbied vir die lewe gesetel in:
* die erkenning dat die lewe gegrond is in 'n godsdiens;
* die erkenning van elke individu se reg om te lewe; en
* die sinvolheid van die lewe.
Lynreg teenoor die eerbied vir die lewe staan die doodstraf wat deur
Labuschagne & Eksteen (1992:146) gedefinieer word as die opsetlike
doodmaak van die individu. Devenisk, soos aangehaal deur Steytler
(1992: 113), meen die religieuse en morele basis dien reeds as
genoegsame bewys dat die doodstraf opgeskort moet word. Die oplegging
van doodstraf is volgens Devenisk (Steytler, 1992:113) reeds strydig
met menseregte.
Daar word tans in suid-Afrika teologiese regverdiging vir die
doodstraf al dan nie gesoek (Van Wyk, 1988:1). Die toenemende vlaag
van opstand, terreur, geweld en verset waartydens links en regs
21
gedood en gemoor word, ver1een 'n nuwe stimulus aan die teologiese
besinning in verband met die doodstraf. Selfs die bekende hervormers,
Luther en Ca1vyn, was ten gunste van die doodstraf en was van mening
dat die owerheid die swaardmag in opdrag van God hanteer.
In die huidige regsposisie kan die doodsvonnis opgele word, volgens
Strafregwysigingswet 107 van 1990 en Artikel 277 van die
Strafproseswet 51 van 1977 deur 'n ho~r hof, en in 'n geval van
skuldigbevinding weens (Suid-Afrikaanse Regskommissie:
InterimversLag, 1991:271):
* moordj
* hoogverraad gepleeg teen die Republiek in 'n staat van
oorlogj





Van Wy~ (1988:20) is dit eens dat dit die hof se oordeel is om te
besluit of 'n vrou wat moord pleeg op haar pasgebore baba en of 'n
persoon wat onder die ouderdom van 18 jaar wat 'n moord gepleeg het,
skuldig bevind behoort te word. Dit val binne die jurisdiksie van die
hof om 'n ander vonnis op te Ie. Die handves vir menseregte spreek
nie die aangeleentheid rondomminderjarigheid aan nie en alhoewel dit
'n suiwer juridiese aangeleentheid is, behoort kinders tog kennis te
neem van hierdie fyner besonderhede.
Aangeleenthede rondom aborsies of vrugafdrywing is van die moeilikste
om te hanteer (Suid-Afrikaanse Regkommissie: Interimverslag,
1991:279). Ten spyte van die morele en religieuse vraagstukke in die
verband is ander fundamentele regte soos die swanger vrou se reg op
privaatheid, ook in gedrang. Tans word vrugafdrywing beheer deur die
Wet op Vrugafdrywing en Sterilisasie 2 van 1975. Hiervolgens mag
vrugafdrYWing slegs deur 'n geneesheer bewerkstellig word en slegs
met die teenwoordigheid van sekere simptome en/of omstandighede.
Hierdie aangeleentheid behoort ook deur die handves vir menseregte
aangespreek te word.
Gemeet aan Westerse standaarde is die wetgewing rondom doodstraf in
Suid-Afrika baie streng, maar indien dit vergelyk word met die res
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van Afrika, vertoon die beeld anders (Van Wyk, 1988:22). Die
doodstraf en die voltrekking daarvan rym nie met die beskerming wat
menseregte behoort te bied nie (Suid-Afrikaanse Regskommissie:
Interimverslag, 1991:269). Devenish, soos aangehaal deur die
Interimverslag van die suid-Afrikaanse regskommissie (1991:269), is
van mening dat die afskaffing van die doodstraf 'n proses van
versoening sal meebring aangesien baie anderskleuriges in suid-Afrika
die doodstraf beskou as ' n proses van onderdrukking en gevolglik
behoort die afskaffing van die doodstraf in die handves vir
menseregte verskans te weeSe
In 'n poging om duidelikheid te verkry oor hoe 'n moontlike handves
vir menseregte daar sal uitsien, moet daar ook verwys word na die
verskillende handveste vir menseregte van sommige van die deelnemende
partye.
Volgens die II ANC DRAFT BILL OF RIGHTS II lui Artikel 2 soos volg
(1993:3):
* Elke persoon het die reg op lewe.
* Geen persoon sal van sy/haar lewe ontneem word nie.
* Die doodstraf word afgeskaf en geen verdere
teregstelling sal plaasvind nie.
Ten opsigte van aborsies lui Artikel 2 (1993:3) as volg:
"We feel the matter (abortion) should be left open for
legislative action after democratic discussion in future. This
issue needs sensitive and informed debate with extensive
participation by all interested parties and a respect for
differing views. We regard the issue as of great importance and
would recommend that it receive high priority as soon as
democratic institutions are in place."
Ten opsigte van "eerbied vir die lewe" is die "REGERINGSVOORSTELLE"
(Nasionale Party) (Suid-Arika, 1993:5) van mening dat:
* elke persoon 'n reg op lewe he;
* geen persoon opsetlik van sy of haar lewe ontneem word
behalwe in die voltrekking van 'n doodvonnis opgele
ooreenkomstig artikel 6 van die International Covenant
on Civil and Political Rights.
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Die kwessie van aborsie raak nie aIleen die reg op lewe nie, maar ook
die regte van die vrou. Die aangeleentheid word tans volgens die wet
gereEH en weens die kontensieuse aard van die probleem word dit aan
die toekomstige Konstitusionele Hof gelaat om te besluit oor die
toelaatbaarheid van aborsie onder gegewe omstandighede (Suid-Afrika,
1993a:6).
Volgens die voorgestelde handves vir menseregte van die "INKATHA
VRYHEIDSPARTY" ( 1993: 59) sal geen individu se fisieke integriteit
aangetas word nie. Geen individu of persoon sal die reg he (of
toestemming verkry) om enige ander individu leed aan te doen of 'n
lewe te neem nie. Die doodstraf of enige ander vorm van psigiese
en/of fisieke straf sal nie toegelaat word nie. Die aangeleentheid
romdom aborsie word nie deur die Inkatha Vryheidsparty aangeroer nie.
Bogenoemde handveste gee erkenning aan die reg op 'n lewe en vertoon
'n eerbied vir die lewe in die verwysing dat geen persoon van sy/haar
lewe ontneem sal word nie. Daar bestaan egter ' n meningsverskil
(Nasionale Party handves) oor die oplegging van die doodstraf en die
voltrekking daarvan. Die aangeleentheid rondom aborsies geniet
priori~eit by die African National Congress. Die Nasionale Party neem
geen standpunt in ten opsigte van aborsies nie, maar verwys dit vir
besluitneming na die Konstitusionele Hof. Die Inkatha Vryheidsparty
maak geen melding van aborsies nie. Tot tyd en wyl word die doodstraf
as toelaatbare straf behou, maar die posisie word terug verwys na die
parlement. 'n Toekomstige parlement kan die doodstraf afskaf.
2.2.3.1 Opvoedinq tot eerbied vir die lewe
Die opvoeding tot eerbied vir die lewe is gesetel in die opvoeding
tot waardigheid (menswaardigheid) wat deur die ouers, as pzumeze
opvoeders, aan die kind op 'n direkte of indirekte manier voorgehou
word. Dit beteken dat die opvoeding tot die eerbied vir die lewe
primer by die ouerhuis ontspring.
Enkele bydraes of voorbeelde wat die ouerhuis ten opsigte van die
eerbied vir die lewe lewer, is:
* Die daarstelling van 'n rustige atmosfeer en omgewing
waarin die kind kan opgroei.
* Die beperking van huismoles, aggressiewe gedrag en die
daarstelling van navolgenswaardige voorbeelde.
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* 'n Verminderde blootstelling aan geweld by die ouerhuis en
aan die verskillende vorme van media.
* Sinvolle hulp en begeleiding aan die kind ten opsigte van
selfversorging, optrede teenoor maats, speelgoed,
troeteldiere en respek vir die natuur.
* Die sinvolle begeleiding en regstelling van
afkeurenswaardige gedrag deur die ouer.
* Die daarstelling van 'n standvastige religieuse agtergrond.
Menswaardigheid is die fondament vanwaar die opvoeding tot ~Ieerbied
vir die lewe" ontspring. Die kind wat homself van waarde ag en sy
naaste in dieselfde lig waarneem, vertoon 'n outomatiese eerbied vir
die lewe. Gevolglik is die voorbeeld wat die ouers aan die kind
voorhou en die optrede teenoor die kind, deurslaggewend ten opsigte
van die respek wat kinders aan ander en hul lewe sal betoon.
Die skool is slegs 'n verlengstuk van die ouerhuis en versterk die
aangeleerde gedrag. Tydens die voorligtingsperiode word
aangeleenthede hanteer soos aborsies, selfmoord en doodstraf.
Omgewingsleer hanteer aangeleenthede soos die waarde van die natuur
en die kind leer verantwoordelikheid ten opsigte van sy omgewing.
Ander aangeleenthede wat ook aandag geniet, is vandalisme, oormatige
aggressiewe optrede, swak taalgebruik en drankmisbruik.
Bogenoemde aangeleenthede word tuis op 'n meer informele manier aan
die kind oorgedra. Dit is die taak van die ouerhuis en later die
skool om die kind stelselmatig voor te berei en op te voed tot 'n sin
vir waarde en 'n gepaardgaande eerbied vir die lewe.
2.3 SLOT
Kennis aangaande menseregte: menswaardigheidsregte sowel as die
opvoeding daarvan moet 'n integrerende deel uitmaak van elke
individu, groep en gemeenskap se opvoeding. Hierdie regte is
noodsaaklik aangesien dit regte weerspieel wat natuurlik en eie aan
elke persoon is.
Die kennis aangaande hierdie regte begin tuis onder die leiding van
die ouers en word later verfyn en uitgebou deur die onderrig en
opvoeding wat die skool en die onderwysers daar werksaam, bied. Deur
middel van 'n empiriese ondersoek is die kennis oor sodanige regte





uit die literatuuroorsig is 'n verwysingsraamwerk opgebou wat die
navorsers in staat stel om die belangrikheid van menswaardigheids-
regte te kan ondersoek. Vervolgens word daar oorgegaan tot die
verslaglewering oor die ontwikkeling van 'n navorsingsinstrument wat
geskik is om 'n profiel saam te stel oor die mate waarin die skool
leerlinge bewus gemaak het van verskeie menseregte en in besonder van
hul "mEmswaardigheidsregte" teen die einde van standerd tien.
3.2 NAVORSINGSINSTRUMENT
Die instrument is ontwerp op grond van die teorie wat deur ' n
literatuuroorsig aan die lig gekom het. Die inligting wat na
aanleiding van die probleemstelling en die doel van die studie
verlang was, kon nie met behulp van bestaande instrumente verkry word
nie. Die aangewese weg was om 'n eie instrument te ontwerp aan die
hand van die literatuuroorsig. Dit het verder hieruit geblyk dat die
vraelys die mees geskikte navorsingsinstrument sou wees om sodanige
data te bekom.
3.2.1 Die antwerp van die vraelys
Die vraelys is ontwerp om vas te stel in watter mate die skool
leerlinge aan die einde van hul skoolloopbaan reeds van menseregte
bewus gemaakhet of kennis in die verband oorgedra het. Alhoewel die
verskillende fasette van menseregte in die vraelys opgeneem is, word
daar in hierdie skripsie gekonsentreer op menswaardigheidsregte. Die
volledige vraelys wat ontwerp is, word as Bylae A aangeheg.
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3.2.2 Bespreking van die vraelys vir hierdie ondersoek
Die vraelyswat gebruik is, omvat die twaalf fasette van menseregte.
Die vraelys bestaan uit 'n totaal van 78 items, waarvan ses (6) vrae
konsentreer op menswaardigheidsregte as deelfaset van menseregte. Dit
is saamgestel uit selfontwerpte items wat verder begrond sal word.
Die volgende vrae is gestel in die vraelys oor menswaardigheidsregte.
In watter mate het die skool die leerling in standerd tien al daarop
gewys dat:
* elke mens die reg op die lewe het? (item 6)
Die lewe is 'n gawe van God en is gevolglik die belangrikste
kwaliteit van menswees. Alhoewel die lewe 'n natuurlike reg is,
bestaan daar tog sommige interpretasies waarvolgens die reg op
die lewe opgeskort kan word soos byvoorbeeld deur die doodstraf,
genadedood en aborsies (Becker, 1992:719). Indien eerbied aan
die lewe verleen word, word erkenning gegee aan elke individu
se reg op 'n lewe (vergelyk par. 2.2.3) sowel as eerbied
.
(erkenning) vir die lewe van ander in die samelewing. In die
suid-Afrikaanse konteks, waar moord en doodslag deel geword het
van die daaglikse bestaan, behoort hierdie aangeleentheid
indringend aandag te geniet en so gou as moontlik by elke
individu gevestig te word.
* 'n mens jou eie lewe mag beskerm? (item 24)
Beskerming van die lewe is in die hande van die individu, maar
beslis ook van die staat. Aangesien geen lewe opsetlik geneem
mag word nie, is dit die reg van die individu om sy eie lewe in
noodweer te beskerm (Scanlon, 1984:150). Hiervolgens mag die
individu ook aanspraak maak op die beperking van vryhede van
ander om 'n lewe te neem of in gevaar te stele Alhoewel die
aangeleentheid om jou eie lewe te beskerm nie in die handves vir
menseregte vervat is nie, word erkenning daaraan verleen tydens
die geregtelike prosedure. Ondersteunend hieraan onderhou die
owerheid bepaalde wetgewing wat die lewe van elke burgerlike
beskerm (vergelyk par. 2.2.3).
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elke mens menslik behandel moet word? (item 39)
AIhoewel menswaardigheid vanuit verskillende perspektiewe
bestudeer kan word, erken die Christelike perspektief die mens
as die onderhouer van die Skepping. Die begrip "waardigheid II
impliseer dan ook dit wat in pas is met dit wat die mens tot eer
strek en waarop elke individu aanspraak kan maak. Menswaardige
behandeling word direk deur die handveste vir menseregte
aangespreek en veronderstel die erkenning wat daar aan elke mens
se menswaardigheid verleen word (vergelyk par. 2.2.1).
* 'n mens ander se menswaardigheid moet respekteer? (item 41)
Menswaardigheid veronderstel die respek wat aan ander mense
gegee word. Oberholzer (1980:4) is van mening dat die mens as
die draer van waardigheid op sekere regte en eise aanspraak kan
maak, maar dat dieseIfde verantwoordelikhede aan die medemens
verleen moet word. Dit veronderstel dat geen medemens gebruik
mag word om persoon1ike doelwitte te verwesenlik nie. Indien die
menswaardigheid van ander persone nie eerbiedig word nie, word
hy ontwaardig. Ontwaardiging dui op die degradering van die
.
individu of 'n depersonalisering van die persoon (Oberholzer,
1980:1) (vergelyk par. 2.2.1).
* aIle mense gelykwaardig is? (item 53)
GeIykwaardigheid impliseer die vrywees van diskriminerende
optrede of behandeling. Volgens die handves vir menseregte mag
daar geen differensiasie of ongelyke behandeling op grond van
ras, gesIag, taal en kuItuur teen enige ander individu wees nie.
Gelykwaardige behandeling verleen erkenning aan die basiese
regte van die individu en werk diskriminasie tee (Osmanczyk,
1985:214) (vergelyk par. 2.2.2).
* niemand die Iewe van 'n ander mag neem nie? (item 65)
Die lewe van 'n ander word as so kosbaar beskou dat indien 'n
persoon homself skuldig maak aan die neem van 'n ander lewe, die
oplegging van doodstraf as moontlike vergelding uitgespreek kan
word. Vanuit 'n Christelike oogpunt beskou, besit elke persoon
die reg op 'n eie lewe. Die waarde van die lewe is as so kosbaar
beskou dat dit in die Wet van God opgeneem is (stamm
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& Andrew, 1967:98). Volgens die sesde gebod (Eksodus, 20:13)
word die mens verbied om die lewe in eie hande te neem (Die
Bybel,1983:89). Alleenlik God kan 'n besluit in die verband
maak (vergelyk par. 2.2.3).
3.2.3 Skalingstegniek
Daar is op 'n skalingstegniek besluit bloot op grond van die talle
voordele daaraan verbonde.
* Die respondent kry die geleentheid om elke vraag op eie meriete
te oorweeg.
* Hierdie tegniek word gebruik aangesien die gebruik daarvan 'n
groter spektrum van statistiese tegnieke moontlik maak.
* 'n Vyfpuntskaal is gekies om die respondente die geleentheid te
gee om redelik fyn nuanses in hulle oordeel uit te spreek.
Volgens syfer een is die respondente glad nie van mening dat
standerd tienleerlinge opvoeding in menseregte ontvang het nie.
Volgens syfer vyf is respondente in 'n hoe mate van mening dat
.
standerd tienleerlinge weI opvoeding tot menseregte ontvang het.
* AIle vrae is op dieselfde formaat geformuleer en dieselfde
ankerpunte is telkens vir elke vraagitem gekies.
3.3 RESPONDENTE
Die probleem rakende respondente spruit uiteraard uit wie as geskik
geag is om te oordeel oor die verskillende aspekte van
menswaardigheidsregte teen die agtergrond van die suid-Afrikaanse
onderwyskonteks. Daar is geredeneer dat die volgende kategoriee
respondente relevant tot die probleem is.
* Onderwysers:
As opvoedkundiges is onderwysers direk betrokke by die formele sowel
as die informele opvoeding van die jeug en gevolglik besit
onderwysers eerstehandse kennis aangaande vakinhoude waaraan die kind
reeds blootgestel was. Onderwysers is verantwoordelik vir die oordra
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van spesifieke vakinhoude, soos deur die betrokke sillabusse
uiteengesit, en hulle behoort 'n grondige oordeel te kan vel in
watter mate. standerd tienleerlinge al bewus geword het van hulle
regte as mens in die formele onderwys. Onderwysers is ook die mees
voor-die-hand-liggende persone om insette te lewer oor waar
menseregteopvoeding tuishoort of oor watter vorm dit behoort aan te
neem aangesien hulle die uitvoerders van enige sodanige beleid in die
toekoms sal weeSe
* Standerd ,tienleerlinge:
Standerd tienleerlinge is kinders wat reeds verskeie jare aan die
skoolkurrikulum blootgestel was en oor eerstehandse kennis beskik van
watter vakinhoude aan hulle oorgedra is. As skoliere wat hulle
formele skoling feitlik voltooi het, behoort die standerd
tienleerlinge 'n baie goeie oordeel te kan vel in watter mate hulle
gedurende hul skoolloopbaan al bewus gemaak is van enige menseregte
en spesifiek van menswaardigheidsregte.
Daar is verder gepoog om 'n vergelykende en gedailleerde analise van
die menings van onderwysers en standerd tienleerlinge aangaande
.
opvoeding en menseregte in te win. Vir hierdie doel moes inligting
verskaf word aangaande geslag, die hoedanigheid van die respondent,
ouderdom, moedertaal, onderrigtaal, kerkverband, die verskillende
vakgroeperinge, onderwyskwalifikasies, onderwyservaring, die
blootstelling aan die verskillende vorme van media ten opsigte van
kennis oor nuusgebeure en voogde. Daar is vermoed dat hierdie aspekte
'n moontlike verband kan hou met die respondente se menings aangaande
die opvoeding tot menseregte wat tans plaasvind of reeds plaasgevind
het.
3.4 STEEKPROEF
Dit is vanselfsprekend dat nie aIle onderwysers en standerd
tienleerlinge by die ondersoek betrek kon word nie. Gevolglik moes
daar geselekteer word en moes die geselekteerde steekproef
verteenwoordigend wees van taal en kultuur • Die steekproef het
bestaan uit skole wat resorteer in die witwatersrand en val onder die
Departement Onderwys en Kultuur van die Volksraad en die Raad van
Verteenwoordigers.
30
Met die gebruik van 'n ewekansige steekproef is verseker dat elke
skool in die universum (Witwatersrand) 'n gelyke kans het om in die
steekproef opgeneem te word (Mulder, 1989:58). Die skole in die
streek is geidentifiseer en in 'n numeriese volgorde geplaas. 'n
Tabel van ewekansige syfers is gebruik om skole ewekansig te
nomineer. Alternatiewe skole is ook by wyse van ewekansige
steekproeftrekking gei:.dentifiseer in geval daar probleme by die
geselekteerde skole sou ontstaan. Geidentifiseerde skole is toe per
seleksie aan die verskillende navorsers toegeken om met die
steekproef voort te gaan.
Die vraelyste is gegee aan onderwysers en standerd tienleerlinge van
Afrikaanse sowel as Engelse hoerskole. Die steekproef is ewekansig
getrek en gestratifiseer ten opsigte van Afrikaans en Engels in 'n
verhouding van 1: 1. Die Departement Onderwys en Kultuur van die
Volksraad is verteenwoordig deur tien Afrikaanse sowel as tien
Engelse skole. Die Raad van Verteenwoordigers is verteenwoordig deur
twee Afrikaanse en twee Engelse hoez-skol,e in hierdie streke. Die
huistale van die totale bevolkingsamestelling was verantwoordelik vir
die getalleverdeling van die skole in die gebied •
.
Goeie samewerking van hoofde, onderwysers en kinders is verkry. In
enkele gevalle was dit nie moontlik om die data by die geselekteerde
skole in te samel nie en is 'n alternatiewe skool genader wat ook by
wyse van ewekansige steekproeftrekking uit die spesifieke stratum
gei:.dentifiseer is. Aangesien nie aIle standerd tienleerlinge in 'n
skool genader kon word om die vraelys te voltooi nie, is spesifieke
klasse op 'n ewekansige manier geidentifiseer om die vraelys is te
vul. AIle onderwysers van die geidentifiseerde skole is versoek om
die vraelys te voltooi.
3.5 TERUGVOER
Getalgewys is die volgende aantal vraelyste versprei:
Onderwysers: 848
Kinders: 787
Van die 1635 vraelyste wat uitgedeel is, is 'n totaal van 1409
vraelyste terug ontvang. Hiervan is 1353 (89,2%) korrek voltooide
vraelyste in die statistiese verwerking gebruik en 56 vraelyste was
onbruikbaar weens onvolledigheid.
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Met ontvangs van die vrae1yste is elke vrae1ys vir bruikbaarheid en
volledigheid gekontroleer. Hierna is die response in die rekenaar
ingesleutel en verwerk. Voor die verwerking is die datalyste eers
ontfout.
3.6 SLOT
D~e uiteensetting van die empiriese ondersoek is in hierdie hoofstuk
hanteer. Die raamwerk vir die opstel van die vraelys is bespreek en
die verloop van die empiriese ondersoek is aangedui.
In hoofstuk vier sal die statistiese gegewens verwerk, geanaliseer
en geInterpreteer word. Daar sal ook aandag gegee word aan die
geldigheid van die instrument.
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HOOFSTUK VIER
DIE ANALISE EN INTERPRETASIE VAN DIE GEGEWENS AANGAANDE
OPVOEDING TOT MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE
4.1 INLEIDING
In hoofstuk twee is die teoretiese verwysingsraamwerk gestel,
waarteen die opvoeding tot menseregte: menswaardigheidsregte
ondersoek kan word. In hoofstuk drie is aangedui hoe die
navorsingsinstrument ontwikkel is (vergelyk Bylae A) en die rasionaal
vir die vrae in die vraelys is gestel.
In hierdie hoofstuk sal daar veral aandag geskenk word aan die
geldigheid van die navorsingsinstrument. Beskrywende analises ten
opsigte van die biografiese veranderlikes (onafhanklike
veranderlikes) sowel as die menswaardigheidsregte sal aandag geniet •
.
Hipoteses sal ook gestel en getoets word. Vervolgens sal data
getabuleer, geanaliseer en geinterpreteer word.
4.2 BESKRYWENDE ANALISES TEN OPSIGTE VAN DIE BIOGRAFIESE
(ONAFHANKLIKE) VERANDERLIKES
Die volgende onafhanklike veranderlikes is van toepassing op hierdie
ondersoek.
* Geslag:
Die steekproef bestaan uit 1353 respondente waarvan 38% manlik
en 62% vroulik is. Vir meer spesifieke inligting is die
steekproef verdeel in onderwysers en standerd tienleerlinge.
Persentasiegewys is die verdeling 47~3% onderwysers en 52,7%
standerd tienleerlinge. Ten opsigte van die onderwysers is die
vraelyste deur 28,1% mans en 71,8% vroue ingevul. Die standerd
tienleerlinge is verteenwoordig deur 47% seuns en 53% dogters.
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* Ouderdom:
Leerlinge in die steekproef tussen die ouderdom 15 tot 17 jaar
het 69,5% van die groep uitgemaak terwyl leerlinge van 18 jaar
en ouer 30,5% verteenwoordig het. Ten opsigte van die
onderwysers is slegs een verdeling gemaak: 20- tot 25-jariges
(16,6%),26- tot 35-jariges (41,8%), 36- tot 45- jariges (25,6%)
en 46 jariges en ouer (16%).
* Taal:
Taal verwys na die moedertaal van die betrokke respondente en
dit was beperk tot Afrikaans en Engels. Ten opsigte van die
groep in die geheel het Afrikaans as moedertaal 63,9% en Engels
36,1% van die steekproef verteenwoordig. Meer spesifieke
onderskeid is ook gemaak ten opsigte van onderwysers en
leerlinge. In die steekproef was daar 51,3% leerlinge.
Afrikaanssprekende leerlinge het 61,9% en Engelssprekende
leerlinge 38,1% van die.totale aantal leerlinge uitgemaak. Daar
was 66,3% Afrikaanssprekende en 33,7% Engelssprekende
onderwysers in die steekproef.
* Onderrigtaal:
.
As onderrigtaal van 'die groep in die geheel het Afrikaans 49,1%,
Engels 38,7% en Afrikaans/Engels 12,2% van die steekproef
uitgemaak. Leerlinge ontvang onderrig in of Afrikaans of Engels
terwyl onderwysers beide tale as onderrigmedium kan gebruik.
* Kerkverband:
In hierdie geval is daar 'n onderskeid getref tussen persone wat
aan 'n Christelike kerk behoort, 'n ander kerk as Christelik
behoort en aan geen 'kerk behoort nie. Christelik-georienteerde
persone het 85,2% van'die steekproef verteenwoordig, en diegene
wat geen/ander kerk aangehang het nie, 14,8%. Ten opsigte van
onderwysers was Christelik-georienteerde persone 90% en die met
'n ander/geen kerk het 10% verteenwoordig. Christelik-
georienteerde leerlinge het 87,8% en diegene wat geen/ander kerk
aangehang het nie, het 12,2% van die steekproef uitgemaak.
'n invloed op die
Die respondente se
sien as volg daaruit:
* Nuusgebeure:
Daar is gemeen dat onlangse nuusgebeure
response van die respondente kon he.
terugvoer met betrekking tot nuusgebeure
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Koerant lees: geen (diegene wat glad nie koerant lees nie)
13,9%; 1-2 keer per week lees, 33,6%; 3-6 keer per week lees,
31,7%; en 7 keer en meer lees, 19,5%; Radio luister: glad nie
luister nie, 15,7%; 1-2 keer per week luister, 14,6%; 3-6 keer
per week luister, 27,5%; en 7 keer en meer luister, 40,9%;
Televisie kyk: glad nie kyk nie, 6,7%; 1-2 keer per week kyk,
15,2%; 3-6 keer per week kyk, 34,7%; en 7 keer en meer kyk, 42%.
* Onderwyservaring:
Die response, persentasiegewys, met betrekking tot
onderwyservaring is volgens twee verdelings beskou. In die
eerste geval was die verdeling as volg: 0-4 jaar ervaring,
26,6%; 5-10 jaar ervaring, 27;8%; en meer as 10 jaar ervaring,
45,6%. In die tweede geval: 0-10 jaar ervaring, 54,3%; 11-20
jaar ervaring, 31,6%; en onderwysers met meer as 20 jaar
onderwyservaring, 14,1%. Beide die verdelings is geanaliseer om
te bepaal of onderwysers met verskillende onderwyservaring




Die response, persentasiegewys, met betrekking tot
onderwyskwalifikasies is volgens twee verdelings beskou.
Persentasiegewys is die verdeling as volg: 1/2/3 studiejare
(moontlike gediplomeerdes), 40,2%; en onderwysers wat langer as
3 jaar studeer het (moontlike gediplomeeerdes/ gegradueerdes),
59,8%. In die tweede geval was die verdeling: 1/2/3 studiejare,
40,2%; 'n vierde studiejaar, 24,9%; en diegene wat langer as
vier jaar studeer het (moontlike gegradueerdes), 34,9%. Beide
die verdelings is geanaliseer om te bepaal of onderwysers wat
langer studeer het, weI verskillende menings openbaar ten
opsigte van opvoeding tot menseregte.
* Vakgroepe:
Vakgroepe is slegs ten opsigte van onderwysers se onderrig
bepaal en is deur die volgende persentasies verteenwoordig: Tale
32,6%, . Natuurwetenskappe 27,8%, Geesteswetenskappe 13,6%,
Ekonomiese Wetenskappe 12,6% en Tegniese vakke 13,4%.
* Voogde:
uit 'n steekproef van 711 respondente het 95% van die leerlinge
aangedui dat hulle steeds deur hulle ouers versorg word. Dit
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beteken dat 5% van die leerlinge in koshuise versorg word en/of
deur ander persone versorg word.
4.3 BESKRYWENDE ANALISES VAN DIE MENINGS VAN RESPONDENTE TEN
OPSIGTE VAN OPVOEDING TOT MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE
In Tabel 4.1 word die gemiddelde i temtellings, die standaardafwykings
en die rangorde ten opsigte van die gemiddeldes van die response op
die items wat oor menswaardigheidsregte handel, aangetoon. uit die
bestudering van die gemiddeldes kan afgelei word dat respondente
beslis van mening is dat standerd tienleerlinge ('n gemiddeld van
4,37) daarop gewys word dat "niemand die lewe van 'n ander mag neem
nie" (item 65), aangesien dit saam met item 6 die hoogste posisie op
die rangordetabel inneem. Dit is interessant om te sien dat beide
hierdie items oor die reg op die lewe handel. Geweld en die
gepaardgaande lewensverlies wat tans in Suid-Afrika hoogty vier, kan
as moontlike rede vir hierdie bewustheid aangevoer word.
Die bewustheid dat aIle mense gelykwaardig is, word die laagste op
.
die rangordetabel geplaas. Die gelykwaardigheid van aIle mense in
Suid-Afrika is juis een van die kritieke knelpunte en gevolglik kon
daar verwag word dat hierdie aange1eentheid (item 53) dalk hoer op
die rangordetabel kon figureer. Daar moet egter nie uit die oog
verloor word dat die gemiddeld van 3,90 steeds baie hoog is en dat
respondente weI van mening is dat standerd tienleerlinge weI in 'n
groot mate opvoeding tot menseregte ontvang.
Item 24 (wat ook oor die reg op die lewe handel) waarvolgens "'n mens
jou eie lewe mag beskerm" is laer op die rangorde. Te oordeel aan die
gemiddelde van 3,93 is respondente weI van mening dat standerd
tienleerlinge opvoeding en/of kennis in die verband ontvang, maar
daar kon verwag word dat hierdie item (wat handel oor noodweer) hoer
op die rangordetabel sou kon figureer, gesien die huidige situasie
in Suid-Afrika.
Beide die items wat oor die reg op menswaardigheid handel (items 39
en 41) word in die middel van die rangordetabel aangetref. Indien
daar op die hoe gemiddeldes van hierdie items gelet word, kan aanvaar
word dat die respondente in 'n groot mate van mening is dat standerd
I
tienleerlinge opvoeding in verband met menswaardigheid ontvang.
TABEL 4.1
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GEMIDDELDES, STANDAARDAFWYKINGS EN RANGORDE VAN
GEMIDDELDES TEN OPSIGTE VAN MENSWAARDIGHEIDSREGTE
-:(N = 1353)
ITEM
In watter mate het die skool
kinders teen st. 10 al
daarop gewys dat:
Gemiddelde Std. Afw. Rangorde
65. niemand pie lewe van
'n ander mag neem nie?
6. elke mens die reg op
lewe het?
41. 'n mens ander se
menswaardigheid moet
respekteer?
39. elke mens menslik
behandel moet word?
24. 'n mens jou eie lewe
mag beskerm?




















4.4 GELDIGHEID VAN DIE NAVORSINGSINSTRUMENT
Magnussen (1966), soos aangehaa1 deur Smit (1991:52), omskryf
geldigheid as: "The validity of a method is the accuracy with which
meaningful and relevant measurements can be made with it, in the
sense that it actually measures the traits it was intended to
measure". Volgens Mulder (1989: 217) verwys geldigheid na die mate
waarin die toets daarin slaag om te meet wat dit voorgee om te meet.
Hieruit is dit duidelik dat 'n toets geldig is indien dit 'n
spesifieke doel verwesenlik en presies dit meet waarvoor dit ontwerp
is.
Daar bestaan verskil1ende tipes van geldigheid. Die beoogde tipe van
geldigheid moet met die doelstellings wat met die betrokke toets
beoog word, versoenbaar wees. Vir hierdie studie sal daar slegs
aandag geskenk word aan inhoudsgeldigheid.
Volgens Mulder (1989:219) en Vockell (1983:57) verwys
inhoudsgeldigheid na hoe goed die toets daarin slaag om die veld
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waaroor dit handel of 'n verteenwoordigende steekproef daarvan, te
dek. Die instrument wat in hierdie studie ~ aangaande menseregte
gebruik is, is aan professionele kundiges uit onder andere die
Opvoedkunde, Regswetenskappe, Politieke Wetenskappe, Arbeids-
verhoudinge sowel as die statistiese konsultant van die HAll voorgele
vir hulle verifiering van die inhoud. Op grond van hulle kundige
oordeel voldoen die 78 items wat in die instrument gebruik is, in 'n
hoe mate aan inhoudsgeldigheid.
4.5 MEERVERANDERLIKE- EN ENKELVERANDERLIKE HIPOTESES TEN OPSIGTE
VAN OPVOEDING TOT MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE
Hipoteses ten opsigte van die volgende onafhanklike veranderlikes is
geformuleer: geslag, hoedanigheid van die respondente, ouderdom,
taal, onderrigtaal, kerkverband en nuusgebeure. Hipoteses is ook ten
opsigte van onderwysers met betrekking tot onderwyservaring,
onderwyskwalifikasie en vakgroepe geformuleer. Hipoteses oor die
voogde wat leerlinge versorg, is ook geformuleer.
Hipoteses op meerveranderlike vlak is ten opsigte van elkeen van die
twaalf aspekte van opvoeding tot menseregte gestel, dit is die twaalf
subprojekte in die navorsingsprojek (vergelyk par. 1.1). Vervolgens
is hipoteses op enkelveranderlike vlak gestel opsigte van elkeen van
die vraagitems wat opvoeding tot menseregte: menswaardigheidsregte
belig.
Waar drie of meer groepe ter sprake was, is meerveranderlike
verskille met behulp van Meerveranderlike Analises van Variansie
(MANOVA) getoets. Enkelveranderlike verskille ten opsigte van drie
of meer groepe is verder ondersoek waar beduidende meerveranderlike
verskille geYdentifiseer is. Die Analise van Variansie (ANOVA) en
Scheffe-toets is in hierdie ondersoek gebruik.
In die vergelyking van twee groepe is Hotelling se T-kwadraattoets
gebruik. Indien beduidende meerveranderlike verskille tussen twee
groepe gevind is, is die enkelveranderlike verskille met behulp van
die Student t-toets ondersoek. Beduidendheid is deurgaans op die 1%-
en 5%-beduidendheidspeil gerapporteer. Vervolgens word die hipoteses
gestel en die empiriese bevindinge geana1iseer.
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TABEL 4.2 ALGEMENE HIPOTESES: TWEE GROEPE MET BETREKKING TOT
MEERVERANDERLIKE EN ENKELVERANDERLIKE VERSKILLE GETOETS




















Die vektore van die gemiddelde
itemtellings van die twee
vergelykte groepe verskil nie
statisties beduidend van mekaar
ten opsigte van:
* die neem van 'n ander se lewe
(item 6);
* die reg om jou eie lewe te
beskerm (item 24);
* die reg op menslike behandeling
(item 39);
* respek vir ander se menswaardig-
heid (item 41);
* die reg tot gelykwaardigheid
(item 53); en
* die reg dat niemand die lewe






HaT Die vektore van die gemiddelde
itemtellings van die twee
vergelykte groepe verskil statis-
ties beduidend van mekaar ten
opsigte van:
* die neem van 'n ander se lewe
(item 6);
* die reg am jou eie lewe te
beskerm (item 24);
* die reg op menslike behandeling
(item 39);
* respek vir ander se menswaardig-
heid (item 41);
* die reg tot gelykwaardigheid
(item 53); en
* die reg dat niemand die lewe





















Hot Die gemiddelde itemtellings
van die twee vergelykte groepe
verskil nie statisties beduidend
van mekaar ten opsigte van elk
van die volgende veranderlikes
nie:
* die neem van 'n ander se lewe
(item 6);
* die reg om jou eie lewe te
beskerm (item 24);
* die reg op menslike behandeling
(item 39);
* respek vir ander se menswaardig-
heid (item 41);
* die reg tot gelykwaardigheid
(item 53); en
* die reg dat niemand die lewe
van 'n ander mag neem nie
(item 65).
Hat1 Die gemiddelde itemtellings van
die eerste groep is statisties
beduidend hoer as die van die
tweede groep ten opsigte van elk
van die volgende veranderlikes:
* die neem van 'n ander se lewe
(item 6);
* die reg om jou eie lewe te
beskerm (item 24);
* die reg op menslike behandeling
(item 39);
* respek vir ander se menswaardig-
heid (item 41);
* die reg tot gelykwaardigheid
(item 53); en
* die reg dat niemand die lewe
van 'n ander mag neem nie
(item 65).
Hat2 Die gemiddelde itemtellings van
die eerste groep is statisties
beduidend laer as die van die
tweede groep ten opsigte van elk
van die volgende veranderlikes:
* die neem van 'n ander se lewe
nie (item 6);
* die reg het om jou eie lewe te
beskerm (item 24);
* die reg op menslike behandeling
(item 39);
* respek vir ander se menswaardig-
heid (item 41);
* die reg tot gelykwaardigheid
(item 53); en
* die reg dat niemand die lewe








TABEL 4.3 ALGEMENE HIPOTESES: MEER AS THEE GROEPE MET BETREKKING
TOT MEERVERANDERLIKE EN ENKELVERANDERLIKE VERSKILLE


















HoM Die vektore van die gemiddelde
itemtellings van die vergelykte
groepe (meer as twee) verskil
nie statisties beduidend van
mekaar ten opsigte van:
* die neem van 'n ander se lewe
(item 6);
* die reg om jou eie lewe te
beskerm (item 24);
* die reg op menslike behandeling
(item 39);
* respek vir ander se menswaardig-
heid (item 41);
* die reg tot gelykwaardigheid
(item 53); en
* die reg dat niemand die lewe
van 'n ander mag neem
(item 65),
gesamentlik getoets nie.
HaM Die vektore van die gemiddelde
itemtellings van die vergelykte
groepe (meer as twee) verskil
statisties beduidend van mekaar
ten opsigte van:
* die neem van 'n ander se lewe
(item 6);
* die reg om jOll eie lewe te
beskerm (item 24);
* die reg op menslike behandeling
(item 39);
* respek vir ander se menswaardig-
heid (item 41);
* die reg tot gelykwaardigheid
(item 53); en
* die reg dat niemand die lewe


























HoA Die gemiddelde itemtellings
van die vergelykte groepe
(meer as twee) verskil nie
statisties beduidend van
mekaar ten opsigte van elk
van die volgende
veranderlikes nie:
* die neem van 'n ander se lewe
(item 6);
* die reg om jou eie lewe te
beskerm (item 24);
* die reg op mens like behandeling
(item 39);
* respek vir ander se menswaardig-
heid (item 41);
* die reg tot gelykwaardigheid
(item 53); en
* die reg dat niemand die lewe
van 'n ander mag neem nie
(item 65).
HaA Die gemiddelde itemtellings van
die vergelykte groepe (meer as
twee) verskil statisties beduidend
van mekaar ten opsigte van elk van
die volgende veranderlikes:
* die neem van 'n ander se lewe
(item 6);
* die reg om jou eie lewe te
beskerm (item 24);
* die reg op menslike behandeling
(item 39);
* respek vir ander se menswaardig-
heid (item 41);
* die reg tot gelykwaardigheid
(item 53); en
* die reg dat niemand die lewe













HoS Die gemiddelde itemtellings
van die groepe paarsgewys
vergelyk ten opsigte van elk
van die volgende veranderlikes:
* die neem van 'n ander se lewe
(item 6);
* die reg om jou eie lewe te
beskerm (item 24);
* die reg op menslike behandeling
(item 39H
* respek vir ander se menswaardig-
heid (item 41);
* die reg tot gelykwaardigheid
(item 53); en
* die reg dat niemand die lewe





HaSI In die paarsgewyse verge-
lyking van die vergeIykte
groepe, is die gemiddeide
itemtelling van die eerste
groep in vergeIyking met die
van die tweede groep statisties
beduidend hoer ten opsigte van:
* die neem van 'n ander se lewe
(item 6);
* die reg om jou eie Iewe te
beskerm (item 24);
* die reg op menslike behandeling
(item 39);
* respek vir ander se menswaardig-
heid (item 41);
* die reg tot gelykwaardigheid
(item 53); en
* die reg dat niemand die Iewe
van 'n ander mag neem nie
(item 65).
HaS2 In die paarsgewyse verge-
Iyking van die groepe, is die
gemiddelde itemteIIing van die
eerste groep in vergeIyking met
die van die tweede groep statisties
beduidend Iaer ten opsigte van:
* die neem van 'n ander se lewe
(item 6);
* die reg om jou eie Iewe te
beskerm (item 24);
* die reg op menslike behandeling
(item 39);
* respek vir ander se menswaardig-
heid (item 41);
* die reg tot gelykwaardigheid
(item 53); en
* die reg dat niemand die lewe
van 'n ander mag neem nie
(item 65).
43
4.5.1 Verskille ~ussen geslag~e ~en opsigte van hul menings
aangaande opvoeding to~ menseregte: men~waardigheidsregte
4.5.1.1 Verskille tussen geslag~e van die groep in die geheel ten
opsigte van hul menings aangaande opvoeding ~ot
mensereg~e: menswaardigheidsregte
tn,t Tabelle 4.2 en 4 • 4 word HoT verwerp op die 1%-peil van
beduidendheid ten gunste van HaT (P = 0,000). nit impliseer dat mans
en dames statisties beduidend verskil ten opsigte van hul menings
aangaande opvoeding tot menseregte: menswaardigheidsregte.
Verder word Hot verwerp en Hat2 op die l%-peil van beduidendheid
ondersteun ten opsigte van items 39 en 65. nit beteken dat vroue in
'n meerdere mate van mening is as mans dat standerd tienleerlinge
bewus gemaak word dat elke mens menslik behandel moet word en niemand
die lewe van 'n ander mag neem nie.
TABEL 4.4 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN GESLAGTE VAN DIE
GROEP IN DIE GEHEEL AANGAANDE OPVOEDING TOT MENSEREGTE:
MENSWAARDIGHEIDSREGTE






In watter mate het die skool.
k.inders teen st. 10 a1 daarop
gewys dat:
6 elke mens d.ie reg Kanl.ik 515 4,22 1,13
op lewe het? Vroul.ik 838 4,33 1,03
24 'n mens jou e.ie Kanl.ik 515 4,00 1,22
l.ewe mag beskem? Vroul.ik 838 3,88 1,19
39 elke mens menslik Kanl.ik 515 3,97 1,20
behandel meet word? Vroul.ik 838 4,19 1,06
41 'n mens ander se Kanl.ik 515 4,08 1,14 0.000**
menswaardigheid meet Vroul..ik 838 4,21 1,01
respekteer?
53 alle mense gelykwaardig Kanl.ik 515 3,82 1,29
.is? vroul.ik 838 3,95 1,20
65 n.iemand d.ie l.ewe van Kanl.ik 515 4,26 1,21
'n ander mag neem nie? Vroul..ik 838 4,44 1,03







Hot word ook verwerp op die 5%-peil van beduidendheid ten gunste van:
* Hat2 vir items 41 en 53. Dit beteken dat dames in 'n groter
mate van mening is as mans dat standerd tienleerlinge kennis
besit aangaande die respek vir ander se menswaardigheid en dat
aIle mense gelykwaardig is.
* Hatl vir item 24. Hiervolgens is mans in 'n meerdere mate
van mening dat standerd tienleerlinge bewus gemaak word
daarvan dat 'n mens jou eie lewe mag beskerm as vroue. 'n
Moontlike verklaring hiervoor is die algemene rolverwagting
en funksie van die man wat onder andere die beskerming van die
gesin insluit.
Hot word ondersteun in die geval van item 6. Dit beteken dat mans en
vroue nie statisties verskil in hul mening dat leerlinge kennis dra
dat elke mens die reg op lewe het nie. Beide geslagte is van mening
dat standerd tienleerlinge bewus gemaak word dat elke mens die reg
op lewe het.
4.5.1.2 Verski11e tussen qeslagte van onderwysers ten opsigte ~
hu1 meninqs aangaande opvoedinq tot menseregte:
menswaardigheidsregte
uit Tabelle 4.2 en 4.5 word HoT verwerp op die 5%-peil van
beduidendheid ten gunste van HaT (P = 0,014). Dus: die vektore van
die gemiddelde itemtellings tussen mans en dames verskil statisties
beduidend ten opsigte van al die items gesamentlik gemeet.
Hot word verwerp op die l%-peil van beduidendheid en Hat1 ondersteun
ten opsigte van item 24. Hiervolgens is mans in 'n groter mate van
mening dat 'n mens jou eie lewe mag beskerm. Verder word Hot
ondersteun in die geval van items 6, 39, 41, 53 en 65. Dit beteken
dat mans en vroue geen verskil vertoon nie ten opsigte van hulle
mening dat standerd tienleerling kennis besit aangaande
menswaardigheidsregte, ten opsigte van elk van die genoemde items
(beide geslagte is egter in 'n hoe mate van mening).
4.5.1.3 Verski11e tussen qeslagte van leerlinqe ten opsigte van
hul meninqs aangaande opvoedinq tot menseregte:
menswaardigheidsregte
uit Tabelle 4.2 en 4. 6 word HoT verwerp op die 1%-peil van
beduidendheid ten gunste van HaT (P = 0,009). Seuns en dogters
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verskil statisties beduidend ten opsigte van die items gesamentlik
getoets.
TABEL 4.5 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSER GESLAGTE VAN DIE
ONDERWYSERS AANGAANDE OPVOEDING TOT MERSEREGTE:
MENSWAARDIGHEIDSREGTE






In watter mate het die skool
kinders teen st. 10 al daarop
gewys dat:
6 elke mens die reg Manlik 180 4,18 1,09
op lewe het? Vroulik: 460 4,29 0,99
24 'n mens jou eie lewe Manlik: 180 4,07 1,03
mag beskerm? Vroulik: 460 3,84 1,15
39 elke mens menslik Manlik: 180 4,12 0,93
behandel moet word? Vroulik: 460 4,18 0,99
41 'n mens ander Be Manlik: 180 4,17 0,97 0,014*
menswaardigheid moet Vroulik: 460 4,21 0,96
respekteer?
53 alle mense gelykwaardig Manlik: 180 4,03 1,00
is? Vroulik: 460 4,01 1,10
65 niemand die lewe van Manlik: 180 4,51 0,93
'n ander mag neem nie? Vroulik: 460 4,59 0,77







Hot word verwerp op die l%-peil van beduidendheid ten opsigte van
item 39 ten gunste van Hat2. Hot word ook verwerp vir items 41 en 53,
maar op die 5%-peil van beduidendheid ten gunste van Hat2.
Hiervolgens is dogters in 'n groter mate van mening dat standerd
tienleerlinge bewus is daarvan dat mense menslik behandel moet word,
dat die menswaardigheid van ander mense gerespekteer moet word en dat
a LLe mense gelykwaardig is. Dit kan moontlik dui op 'n groter
sensitiwiteit van dogters ten opsigte van hierdie aangeleenthede.
Hot word ondersteun vir items 6, 24 en 53. Hiervolgens is daar geen
verskil in die mening van seuns en dogters wat betref die kennis wat
standerd tienleerling aangaande menswaardigheidsregte ten opsigte van
die drie genoemde items het nie.
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TABEL 4.6 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSER GESLAGTE VAN DIE
LEERLINGE AANGAANDE OPVOEDING TOT MENSEREGTE:
MENSWAARDIGHEIDSREGTE
VRAAGITEM GROEP N GEM. STD. HOTELLING STUDENT
AFW. P-WAARDE P-WAARDE
In watter mate het die skoal
kinders teen st. 10 al daarop
gewys datI
6 elke mens die reg Manlik: 335 4,25 1,15 0,052
op lewe het? Vroulik: 378 4,38 1,07
24 'n mens jon eie Manlik: 335 3,96 1,31 0,324
lewe mag beskerm? Vroulik: 378 3,92 1,24
39 elke mens menslik Manlik: 335 3,88 1,32 0,001··
behandel moet word? Vroulik: 378 4,19 1,15
41 'n mens Ander se Manlik: 335 4,04 1,22 0,009· 0,027·
menswaardigheid moet Vroulik: 378 4,20 1,08
respekteer?
53 aIle mense gelykwaardig Manlik: 335 3,71 1,41 0,046·
is? Vroulik: 378 3,88 1,30
65 niemand die lewe van Manlik: 335 4,13 1,32 0,092
'n Ander mag neem nie? Vroulik. 378 4,26 1,25
Sleutel: •• Q l\-peil van beduidendheid, • = 5\-peil van beduidendheid
4.5.2 Verskille tussen hoedanighede (onderwysers ~ leerlinge) ten
opsigte van hul menings aangaande opvoedinq tot mensereqte:
menswaardigheidsreqte
uit Tabelle 4.2 en 4.7 word HoT verwerp op die !%-peil van
beduidendheid ten gunste van HaT (P = 0,000). Dit beteken dat
onderwysers en leerlinge statisties beduidend verskil ten opsigte van
hul menings aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardigheidsregte.
Hot word verwerp op die !%-peil van beduidendheid vir items 53 en 65
ten gunste van Hat!. In die geval van item 39 word Hot verwerp en
word Hat! ondersteun op die 5%-peil van beduidendheid. Dit beteken
dat onderwysers in vergelyking met die mening van leerlinge in 'n
meerdere mate van mening is dat leerlinge kennis besit aangaande die
gelykwaardigheid van aIle mense, dat niemand die lewe van 'n ander
mag neem nie en dat aIle mense menslik behandel moet word.
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TABEL 4.7 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN ONDERWYSERS EN
LEERLINGE AANGAANDE OPVOEDING TOT MENSEREGTE:
MENSWAARDIGHEIDSREGTE
VRAAGlTEM
In watter mate het die skool
kinders teen st. 10 al daarop
gewys dat:
~ elke mens die reg
op lewe het?
24 'n mens jou ele lewe
mag beskerm?
39 elke mens menslik
behandel moet word?
41 'n mens ander se
menswaardigheid moet
respekteer?
S3 alle mense gelykwaardig
is?
65 niemand die lewe van

































































Sleutel: ** a It-peil van beduidendheid, * • 5t-peil van beduidendheid
Hot word ondersteun in die geval van items 6, 24 en 41. Daar is geen
verskil tussen die menings van onderwysers en leerlinge aangaande die
kennis wat standerd tienleerling besit wat betref
menswaardigheidsregte ten opsigte van genoemde items nie.
4.5.3 Verskille tussen ouderdomsgroepe ten opsigte ~ hul menings
aanqaande opvoedinq tot menseregte: menswaardiqheidsregte
4.5.3.1 Verskille tussen ouderdomsgroepe van leerlinge ten opsigte
~ hul menings aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardigheidsregte
Volgens Tabelle 4.2 en 4.8 word HoT ondersteun (P = 0,051).
Hiervolgens verskil die vergelykte twee ouderdomsgroepe van leerlinge
nie statisties beduidend van mekaar nie. Leerlinge, ongeag hul
ouderdomme, is van mening dat leerlinge teen die einde van hul
skoolloopbaan bewus gemaak word van hulle menswaardigheidsregte. Geen
verdere analises is ten opsigte van hierdie aspek gemaak nie.
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TABEL 4.8 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN VERSKILLENDE
OUDERDOMSGROEPE VAN LEERLINGE AANGAANDE OPVOEDING TOT
MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE
VRAAGlTEM
In watter mate het die skoal.
kinders teen st. 10 al daarop
gewys dat:






6 el.ke mens die reg
op lewe het?
24 'n mens jou eie lewe
mag beskerm?
39 el.ke mens menslik
behandel moet word?
41 <n mens ander se
menswaardigheid moet
respekteer?
53 al.l.e mense gelykwaardig
is7
65 niemand die l.ewe van
'n ander mag neem nie?
15 - 17 jariges: 496
Res: 217
15 - 17 jariges: 496
Res: 217
15 -17 jariges: 496
Res: 217
15 - 17 jariges: 496
Res: 217
15 - 17 jariges: 496
Res: 217

































Sleutel: ** = l\-peil van beduidendheid, * = 5\-peil van beduidendheid
4.5.3.2 Verskille tussen ouderdomsgroepe van onderwysers ten
opsigte ~ hul menings aangaande opvoeding tot
menseregte: menswaardigheidsregte
Volgens Tabelle 4.3 en 4.9 word HoM ondersteun (P = 0,114).
Hiervolgens verskil die vergelykte ouderdomsgroepe (meer as twee) van
onderwysers nie statisties beduidend van mekaar nie. Die ouderdom van
onderwysers beinvloed nie hul mening dat leerlinge teen die einde van
hul skoolloopbaan, bewus gemaak is van hul menswaardigheidsregte nie.
Geen verdere analises is ten opsigte van hierdie aspek gemaak nie.
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~ABEL 4.9 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN OUDERDOMSGROEPE VAN
ONDERWYSERS AANGAANDE OPVOEDING TOT MENSEREGTE:
MENSWAARDIGHEIDSREGTE
VRAAGITEM GROEP N GEM. STD. MANOVA ANOVA SCHEFF;;
AFW. P-WAARDE P-WAARDE
In watter mate het die skoal
kinders teen st. 10 al daarop
gewys dat:
6 elke mens die reg 20 -. 25 jariges: 106 4,26 1,00 0,276
op lewe het? 26 - 35 jariges: 267 4,34 0,97
36
-
45 jariges: 163 4,24 1,06
46 jariges +: 102 4,11 1,09
24 'n mens jou eie lewe 20 - 25 jariges: 106 3,68 1,21 0,065
mag beskerm? 26 - 35 jariges: 267 4,01 1,08
36 - 45 jariges: 163 3,94 1,10
46 jariges +: 102 3,82 1,15
39 elke mens menslik 20 - 25 jariges: 106 3,97 1,00 0,128
behandel moet word? 26 - 35 jariges: 267 4,22 0,97
36 - 45 jariges: 163 4,18 0,97
46 jariges +: 102 4,21 0,92
41 'n mens ander se 20 - 25 jariges: 106 4,00 1,04 0,114 0,110
menswaardigheid moet 26 - 35 jariges: 267 4,22 1,01
respekteer? 36 - 45 jariges: 163 4,23 0,94
46 jariges +: 102 4,30 0,77
53 aIle mense gelykwaardig 20 - 25 jariges: 106 3,88 1,15 0,556
is? 26 - 35 jariges: 267 4,07 1,05
36 - 45 jariges: 163 4,05 1,05
46 jariges +: 102 4,03 1,09
65 niemand die lewe van 20 - 25 jariges: 106 4,54 0,82 0,541
'n ander mag neem nie? 26
- 35 jarigell: 267 4,54 0,86
36 - 45 jariges: 163 4,60 0,74
46 jariges +: 102 4,67 0,78
Sleutel:.. l,-peil van beduidendheid, •• 5'-peil van beduidendheid
4.5.4 Verskille tussen moedertaal ten opsigte ~ hul menings
aangaande opvoeding tot menseregte: menswaardigheidsreqte
4.5.4.1 Verskille tussen moedertaal van die qroep in die qeheel
ten opsiqte van hul meninqs aangaande opvoedinq tot
mensereqte: menswaardigheidsregte
Uit Tabelle 4.2 en 4.10 word HoT verwerp op die l%-peil van
beduidendheid ten gunste van HaT (P = 0,000). nit impliseer dat
Afrikaans- en Engelssprekendes statisties beduidend verskil ten
opsigte van hul menings aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardigheidsregte.
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TABEL 4.10 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN AFRIKAANS- EN
ENGELSSPREKENDES VAN DIE GROEP IN DIE GEHEEL AANGAANDE
OPVOEDING TOT MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE
VRAAGITEM
In watter mate het die skool
kinders teen st. 10 al daarop
gewys datI
6 elke mens die reg
op lewe het?
24 'n mens jou eie
lewe mag beskerm?
39 elke mens menslik
behandel moet word?
41 'n mens ander se
menswaardigheid moet
respekteer?
53 al1e mense ge1ykwaardig
is?
65 niemand die 1ewe van

































































Sleute1: -* = 1\-pei1 van beduidendheid, - = 5\-peil van beduidendheid
Hot word ten opsigte van al die items op die l%-peil
beduidendheid verwerp ten gunste van Hat1. Dit beteken
Afrikaanssprekende respondente in 'n meerdere mate van mening is
standerd tienleerlinge bewus gemaak word van
menswaardigheidsregte as Engelssprekendes.
4.5.4.2 Verskille tussen moedertaal van onderwysers ten opsigte






uit Tabelle 4.2 en 4.11 word HoT verwerp op die l%-peil van
beduidendheid ten gunste van HaT (P = 0,000). Afrikaans- en
Engelssprekende onderwysers verskil statisties beduidend ten opsigte
van hul menings aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardigheidsregte.
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TABEL 4.11 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN AFRlKAANS- EN
ENGELSSPREKENDE ONDERWYSERS AANGAANDE OPVOEDING TOT
MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE
VRAAGlTEM
In watter mate het die skool
kinders teen st. 10 al daarop
gewys dat.
6 elke mens die r~g
op lewe het?
24 'n mens jou eie lewe
mag beskerm?
39 elke mens menslik
behandel moet word?
41 'n mens ander se
menswaardigheid moet
respekteer?
53 aIle mense gelykwaardig
ill?
65 niemand die lewe van

































































Sleutel. -- = l\-peil van beduidendheid, - = 5\-peil van beduidendheid
Verder word Hot ten opsigte van al die items verwerp en Hat1 op die
l%-peil van beduidendheid ondersteun. nit beteken dat
Afrikaanssprekende onderwysers in 'n groter mate van mening is dat
standerd tienleerlinge bewus gemaak word van hul
menswaardigheidsregte as in die geval van Engelssprekende
onderwysers.
4.5.4.3 Verski11e tussen moedertaal van leer1inge ten opsigte
van hul menings aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardigheidsregte
uit Tabelle 4.2 en 4.12 word HoT verwerp op die 1%-peil van
beduidendheid ten gunste van HaT (P = 0,000). Afrikaans- en
Engelssprekende leerlinge verskil statisties beduidend ten opsigte
van hul menings aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardigheidsregte.
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Hot word verwerp ten opsigte van items 24, 39, 41 en 65 op die 1%-
peil van beduidendheid en Hat1 word ondersteun. Verder word Hot
verwerp ten opsigte van item 6 en word Hat1 op die 5%-peil van
beduidendheid ondersteun. Dit impliseer dat Afrikaanssprekende
leerlinge in 'n groter mate van mening is dat standerd tienleerlinge
bewus gemaak word dat 'n mens jou eie lewe mag beskerm, aIle mense
menslik behandel moet word, alle mense se menswaardigheid
gerespekteer moet word, niemand die lewe van 'n ander mag neem nie
en dat elke mens die reg op lewe het as in die geval van
Engelssprekende leerlinge.
In die geval van item 53 word Hot ondersteun. Hiervolgens is daar
geen meningsverskil tussen Afrikaans- en Engelssprekende leerlinge
dat standerd tienleerlinge bewus gemaak word daarvan dat aIle mense
gelykwaardig is nie.
TABEL 4.12 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN AFRlKAANS- EN
ENGELSSPREKENDE LEERLINGE AANGAANDE OPVOEDING TOT
MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE






In watter mate het die skool
kinders teen st. 10 al daarop
gewys datI
6 elke mens die reg Afrikaans: 409 4,83 1,09
op lewe het? Engels: 252 4,19 1,16
24 'n mens jou eie lewe Afrikaans: 409 4,08 1,18
mag beskerm? Engels: 252 3,71 1,39
39 elke mens menslik Afrikaans: 409 4,12 1,18
behandel moet word? Engels: 252 3,85 1,37
41 ' n mens ander Be Afrikaans: 409 4,23 1,06 0,000··
menswaardigheid moet Engels: 252 3,88 1,29
respekteer?
53 alle mense gelykwaardig Afrikaans: 409 3,83 1,31
is? Engels: 252 3,71 1,42
65 niemand die lewe Van Afrikaans: 409 4,31 1,21
, n ander mag neem nie Engels: 252 3,96 1,42








4.5.5 Verskille tussen onderrigtaalgroepe ten opsigte van hul
menings aangaande opvoedinq tot menseregte:
menswaardigheidsregte
4.5.5.1 Verskille tussen onderriqtaal van die groep in die geheel
ten opsigte van hul menings aangaande opvoeding tot
menseregte: menswaardigheidsregte
Volgens Tabelle 4.3 en 4.13 word HoM verwerp op die l%-peil van
beduidendheid ten gunste van HaM (P = 0,000). Daar is 'n statisties
beduidende verskil tussen onderrigtaalgroepe onderling aangaande
opvoeding tot menseregte: menswaardigheidsregte. Ten opsigte van
items 6, 24, 39 en 41 word HoA verwerp ten gunste van HaA op die 1%-
peil van beduidendheid. Vir items 53 en 65 word HoA verwerp en word
HaA ondersteun op die 5%-peil van beduidendheid.
HoS word verwerp ten gunste van HaSI vir:
- elke mens het die reg op lewe (item 6);
- 'n mens mag jou eie lewe beskerm (item 24);
- elke mens moet menslik behandel word (item 39);
- 'n mens moet ander se menswaardigheid respekteer (item 41); en
- niemand mag die lewe van 'n ander neem nie (item 65).
Hiervolgens is die gemiddelde itemtellings van Afrikaans as
onderrigtaalgroep beduidend hoer as in die geval van Engels as
onderrigtaalgroep. Dit beteken dat diegene wat in Afrikaans onderrig
ontvang of gee, in ' n meerdere mate van mening is dat leerlinge bewus
gemaak word van bogenoemde menswaardigheidsregte as diegene wat in
Engels onderrig ontvang of gee.
HoS word ook verwerp ten gunste van HaS2 vir:
- 'n mens mag jou eie lewe beskerm (item 24);
- elke mens moet menslik behandel word (item 39); en
- 'n mens moet ander se menswaardigheid respekteer (item 41).
Hiervolgens is die gemiddelde itemtellings van Afrikaans en/of Engels
as onderrigtaalgroep beduidend hoer as in die geval van Engels as
onderrigtaalgroep. Dit beteken dat diegene wat in Afrikaans en/of
Engels onderrig ontvang of gee, in 'n meerdere mate van mening is dat
leerlinge bewus gemaak word van bogenoemde menswaardigheidsregte as
diegene wat net in Engels onderrig ontvang of gee.
54
HoS word ondersteun ten opsigte van
onderrigtaalgroepe verskil nie in mening
bewus gemaak word daarvan dat aIle mense
item 53. Al drie die
dat standerd tienIeerIinge
gelykwaardig is nie.
TABEL 4.13 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN ONDERRIGTAALGROEPE
VAN DIE GROEP IN DIE GEHEEL AANGAANDE OPVOEDING TOT
MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE
VRAAGITEM
In watter mate het die skool
kinders teen st. 10 al daarop
gewys dat:






6 eike mens die reg
op lewe het?
24 'n mens jou eie lewe
mag beskerm?
39 elke mens menslik
behandel moet word?
41 'n mens '9.Ilder se
menswaardigheid moet
respekteer?
53 aIle mense gelykwaardig
ill?
65 niemand die lewe van























































































Sleutel: •• - l'-peil van beduidendheid, •• 5'-peil van beduidendheid
4.5.5.2 Verskille tussen onderrigtaal ~ onderwysers ten opsigte
van bul menings aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardigheidsregte
Volgens TabeIIe 4.3 en 4.14 word HoM verwerp op die l%-peil van
beduidendheid ten gunste van HaM (P = 0,000). Hiervolgens is daar 'n
statisties beduidende verskil in die onderrigtaalgroepe waarin die
onderwysers onderrig gee aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardigheidsregte. Verder word HoA verwerp en HaA op die l%-peil
van beduidendheid ondersteun ten opsigte van items 6, 24, 39, 41 en
53.
55
HoS word verwerp ten gunste van HaSI vir:
- elke mens het die reg op lewe (item 6);
'n mens mag jou eie lewe beskerm (item 24);
elke mens moet menslik behandel word (item 39);
, n mens moet ander se menswaardigheid respekteer (item 41); en
aIle mense is gelykwaardig ( item 53) •
Hiervolgens is die gemiddelde itemtellings van Afrikaans as
onderrigtaalgroep beduidend hoer as in die geval van Engels as
onderrigtaalgroep. Dit beteken dat onderwysers wat in Afrikaans
onderrig gee, in 'n meerdere mate van mening is dat leerlinge bewus
gemaak word van bogenoemde menswaardigheidsregte as onderwysers wat
in Engels onderrig gee.
HoS word ook verwerp ten gunste van HaS2 vir:
- 'n mens mag jou eie lewe beskerm (item 24);
- , n mens moet ander se menswaardigheid respekteer (item 41); en
- aIle mense is gelykwaardig ( item 53) •
Hiervolgens is die gemiddelde itemtellings van Afrikaans en/of Engels
as onderrigtaalgroep beduidend boer as in die geval van Engels as
onderrigtaalgroep. Dit beteken dat onderwysers wat in Afrikaans en/of
Engels on~errig gee, in 'n meerdere mate van mening is dat leerlinge
bewus gemaak word van bogenoemde menswaardigheidsregte as onderwysers




ander mag neem nie.
item 65 word HoA ondersteun. Al drie die
verskil nie in hul mening dat standerd
gemaak word daarvan dat niemand die lewe van ' n
4.5.5.3 Verskille tussen onderrigtaal van leerlinge ten opsigte
van bul menings aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardigheidsregte
uit Tabelle 4.2 en 4. 15 word HoT verwerp op die 1%-peil van
beduidendheid ten gunste van HaT (P = 0,003). nit impliseer dat die
gemiddelde itemtellings van leerlinge se onderrigtaalgroepe
statisties beduidend verskil ten opsigte van opvoeding tot
menseregte: menswaardigbeidsregte.
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TABEL 4.14 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSER ONDERRIGTAALGROEPE
VAN DIE ONDERWYSERS AANGAANDE OPVOEDING TOT MERSEREGTE:
MENSWAARDIGHEI DSREGTE
VRAAGITEM
In watter mate het die skool
kinders teen st. 10 al daarop
gewys datI
6 elke mens die reg
op lewe het?
24 'n mens jou eie lewe
mag beskerm?
39 elke mens menslik
behandel moet word?
41 'n mens ander se
menswaardigheid moet
respekteer?
















































































65 niemand ~ie lewe van Afrikaans: 287 4,64 0,74
'n ander mag neem nie? Engels: 281 4,48 0,91
Afr/Eng.. 72 4,63 0,70
Sleutel: ** a 1\-pei1 van beduidendheid, * • 5\-peil van beduidendheid
0,060
Vir items 24, 41 en 65 word Hot verwerp ten gunste van Hat! op die
l%-peil van beduidendheid. Ten opsigte van item 39 word Hot verwerp
op die 5%-peil van beduidendheid ten gunste van Hat!. Dit beteken dat
leerlinge wat Afrikaans as onderrigtaal het, in 'n meerdere mate van
mening is dat standerd tienleerlinge bewus gemaak word daarvan dat
'n mens jou eie lewe mag beskerm, dat 'n mens ander se
menswaardigheid moet respekteer, dat niemand die lewe van 'n ander
mag neem nie en dat elke mens menslik behandel moet word.
Hot word ondersteun in die geval van items 6 en 53. Dit beteken dat
die onderrigtaal van leerlinge nie 'n verskil maak in hul mening dat
leerlinge bewus gemaak word daarvan dat elke mens die reg op lewe het
en dat niemand die lewe van 'n ander mag neem nie.
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TABEL 4.15 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN AFRIKAANS EN ENGELS
AS ONDERRIGTAAL VAN DIE LEERLINGE AANGAANDE OPVOEDING
TOT MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE
VRAAGITEM GROEP N GEM. STD. BOTELLING STUDENT
AFW. P-WAARDE P-WAARDE
In watter mate het die skoal
kinders teen st. 10 al daarop
gewys dat:
6 elke mens die reg Afrikaans: 377 4,36 1,09 0,101
op lewe het? Engels: 242 4,24 1,12
24 'n mens jou eie lewe Afrikaans: 377 4,10 1.18 0,000··
mag beskerm? Bngels: 242 3,69 1,39
39 elke mens menslik Afrikaans: 377 4,10 1,17 0,042·
behandel moet word? Engels: 242 3,92 1,35
41 'n mens ander se Afrikaans: 377 4,20 1,07 0,003·· 0,008··
menswaardigheid moet Engels: 242 3,96 1,25
respekteer?
53 alle mense gelykwaardig Afrikaans: 377 3,80 1,29 0,349
is? Engels: 242 3,35 1,41
65 niemand die lewe van Afrikaans: 377 4,32 1,18 0,001··
'n ander mag neem nie? Engels: 242 4,07 1,35
Sleutel: •• a l\-peil van beduidendheid, • a 5,-peil van beduidendheid
4.5.6 Verski11e tussen kerkverband ten opsigte van hu1
menings aanqaande opvoedinq tot mensereqte:
menswaardiqheidsreqte
4.5.6.1 Verski11e tussen kerkverband van die qroep in die
qehee1 ten opsigte ~ hu1 meninqs aangaande opvoedinq tot
mensereqte: menswaardiqheidsreqte
Uit Tabelle 4 .2 en 4 • 16 word HoT verwerp op die 1%-peil van
beduidendheid ten gunste van HaT (P = 0,002). Dit impliseer dat die
gemiddelde itemtellings van Christelik-georienteerde respondente en
diegene wat geen kerk het nie, statisties beduidend verskil ten
opsigte van hul mening aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardigheidsregte.
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Hot word verwerp en Hat1 word op die l%-peil van beduidendheid
ondersteun ten opsigte van al die items. Dit beteken dat Christelik-
georienteerde respondente in ' n groter mate van mening is dat
standerd tien1eerlinge opvoeding aangaande die spesifieke
menswaardigheidsregte ontvang as respondente wat geen kerk aanhang
nie.
TABEL 4.16 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSER CHRISTELIK-
GEORIeNTEERDE EN DIEGENE HAT GEER KERK AANHANG
VAN DIE GROEP IN DIE GEHEEL AANGAANDE OPVOEDIRG
TOT MENSEREGTE: MERSWAARDIGHEIDSREGTE






In watter mate het die skool
kinders teen at. 10 al daarop
qewys dat:
6 elke mens die reg Christelik: 1153 4,32 1,05
op lewe het? Geen: 143 4,01 1,24
24 'n mens jou eie lewe Chriatelik: 1153 3,97 1,18
mag beskerm? Geen: 143 3,59 1,39
39 elke mens menalik Christelik: 1153 4,13 1,10
behandel moet word? Geen: 143 3,83 1,29
41 'n mens ander se ChriBtelik: 1153 4,20 1,03 0,002*.
menswaardiqheid moet Geen: 143 3,85 1,28
respekteer?
53 aIle mense qelykwaardiq Chriatelik: 1153 3,93 1,20
is? Geen: 143 3,64 1,42
65 niemand die lewe van Christelik: 1153 4,40 1,08
'n ander mag neem nie? Geen: 143 4,13 1,33
Sleutel: ••• l'-peil van beduidendheid, . . S,-peil van beduidendheid
4.5.6.2 Verskille tussen kerkverband van onderwysers ten








uit Tabelle 4.2 en 4.17 word HoT verwerp op die l%-peil van
beduidendheid ten gunste van HaT (P = 0,009). Dit beteken dat die
gemidde1de itemtellings van Christelik-georienteerde onderwysers en
diegene wat geen kerk het nie, statisties beduidend verskil ten
opsigte van hul mening aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardigheidsregte.
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Hot word verwerp en Hatl ondersteun op die 1%-peil ten opsigte van
items 6 en 24. Verder word Hat! ondersteun op die 5%-peil van
beduidendheid ten opsigte van items 39, 41 en 53. Dit beteken dat
Christelik-georienteerde onderwysers in 'n meerdere mate van mening
is dat standerd tienleerlinge reeds bewus is van
menswaardigheidsregte ten opsigte van genoemde items in vergelyking
met onderwysers wat geen kerk aanhang nie.
TABEL 4.17 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN CHRISTELIK-
GEORleNTEERDE EN DIEGENE NAT GEEN KERK AANHANG NIE
VAN DIE ONDERWYSERS AANGAANDE OPVOEDING TOT MENSEREGTE:
MENSWAARDIGBEIDSREGTE






In watter mate het die skoal
kinders teen st. 10 al daarop
gewys datI
6 elke mens die reg Christelik: 561 4,31 0,97
op lewe het? Geen: 63 3,84 1,34
24 'n mens jou eie lewe Christelik: 561 3,96 1,09
mag beskerm? Geen: 63 3,48 1,34
39 elke mens menslik Christelik: 561 4,19 0,95
behandel moet word? Geen: 63 3,94 1,15
41 ' n mens ander se Christelik: 561 4,23 0,94 0,009 ••
menswaardigheid moet Geen: 63 3,97 1,15
respekteer?
53 alle mense gelykwaardig Christelik: 561 4,05 1,05
is? Geen: 63 3,78 1,20
65 niemand die lewe van Christelik: 561 4,57 0,82
'n ander mag neem nie? Geen: 63 4,49 0,88





Hot word ondersteun in die geval van item 65. Daar is geen beduidende
verskil tussen die gemiddelde itemtellings van Christelik-
georH~nteerde onderwysers en diegene wat geen kerk aanhang nie,
alhoewel die gemiddelde itemtellings steeds hoog is. Dit beteken dat
beide groepe van mening is dat niemand die lewe van ' n ander mag neem
nie.
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4.5.6.3 Verskille tussen kerkverband van leerlinge ten
opsigte van hul menings aangaande opvoeding tot
menseregte: menswaardigheidsregte
Volgens Tabelle 4.2 en 4.18 word HoT ondersteun (P = 0,072).
Hiervolgens verskil die vergelykte twee groepe nie statisties
beduidend van mekaar nie. Geen verdere analises is ten opsigte van
hierdie aspek gemaak nie.
TABEL 4.18 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN CHRISTELIK-
GEORIeNTEERDE EN DIEGENE WAT GEEN KERK AANHANG NIE
VAN DIE LEERLINGE AANGAANDE OPVOEDING TOT MENSEREGTE:
MENSWAARDIGHEIDSREGTE






In watter mate het die skool
kinders teen st. 10 al daarop
gewys dat:
6 elke mens die reg Christelik: 592 4,33 1,12
op lewe het? Geen: 80 4,14 1,16
24 'n mens jou eie lewe Christelik: 592 3,97 1,26
mag beskerm? Geen: 80 3,68 1,42
39 elke mens menslik Christelik: 592 4,08 1,23
behandel moet word? Geen: 80 3,75 1,39
41 'n mens ander 8e Christelik: 592 4,17 1,11 0,072
mesnwaardigheid moet Geen: 80 3,75 1,37
respekteer?
53 ,alle mense gelykwaardig Christelik: 592 3,83 1,31
is? Geen: 80 3,53 1,58
65 niemand die lewe van Christelik: 592 4,24 1,25
'n ander mag neem nie? Geen: 80 3,84 1,55








4.5.7 Verski!!e ~ussen groepe me~ betrekking tot nuusgebeure ~en
opsigte ~ hut menings aangaande opvoedinq tot mensereq~e:
menswaardigheidsreqte
4.5.7.1 Verski!!e tussen onderwysers ~ !eer!inqe qesament!ik me~
betrekkinq tot nuusgebeure (koerante) aanqaande opvoedinq
~ot mensereqte: menswaardigheidsreq~e
Volgens Tabelle 4.3 en 4.19 word HoM ondersteun (P = 0,138).
Hiervolgens is daar geen beduidende verskil tussen die vergelykte
groepe (koerante) in die geheel nie. Geen verdere analises is ten
opsigte van hierdie aspek gemaak nie.
\
TABEL 4.19 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE VAN DIE GROEP IN DIE GEHEEL
MET BETREKKING TOT NUUSGEBEURE (KOERANTE) AANGAANDE
OPVOEDING TOT MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE







In watter mate het die skool
kinders teen st. 10 al daarop
gewys datI
6 elke mens die reg Geen: ISS 4,20 1,21
op lewe het? 1 - 2 keer: 454 4,29 1,03
3 - 6 Iteer: 429 4,35 1,00
7 keer +: 264 4,25 1,14
24 'n mens jou eie lewe Geen: ISS 3,85 1,2S
mag beskerm? 1 - 2 keer: 454 3,91 1,21
3 - 6 keer: 429 3,93 1,lS
7 keer +: 264 3,99 1,17
39°elke mensomenslik Geen: ISS 4,05 1,15
behandel moet word? 1 - 2 Iteer: 454 4,08 1,12
3 - 6 keer: 429 4,11 1,15
7 keer +: 264 4,14 1,OS
41 'n mens ander 88 Geen: ISS 4,19 1,04 0,138
menswaardigheid moet 1 - 2 keer: 454 4,15 1,05
respekteer? 3 - 6 keer: 429 4,12 I,ll
7 keer +: 264 4,17 1,05
53 aIle mense gelykwaardig Geen: 188 3,79 1,29
is? 1 - 2 keer: 454 3,8S 1,25
3 - 6 keer: 429 3,90 1,21
7 keer +: 264 3,99 1,21
65 niemand die lewe van Geen: °188 4,15 1,31
'n ander mag neem nie? 1 - 2 keer: 454 4,41 1,07
3 - 6 keer: 429 4,44 1,03
7 keer +: 264 4,35 1,10








4.5.7.2 Verskille tussen onderwysers en leerlinge gesamentlik met
betrekking tot nuusgebeure (radio) aangaande opvoeding
tot menseregte: menswaardigheidsregte
Volgens Tabelle 4 .3 en 4 .20 word HoM ondersteun (P = 0,552 ) •
Hiervolgens is daar geen beduidende verskil tussen die vergelykte
groepe (radio) in die geheel nie. Geen verdere analises is ten
opsigte van hierdie aspek gemaak nie.
TABEL 4.20 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE VAN DIE GROEP IN DIE GEHEEL
MET BETREKKING TOT NUUSGEBEURE (RADIO) AANGAANDE
OPVOEDING TOT MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE






In watter mate het die skoal
kinders teen st. 10 al daarop
gewys datI
6 elke mens die reg Geen: 213 4,29 1,06
op lewe het? 1 - 2 keer: 198 4,32 1,07
3 - 6 keer: 372 4,32 1,01
7 keer +: 553 4,25 1,12
24 'n mens jou eie Geen: 213 3,87 1,21
lewe mag'beskerm? 1 - 2 keer: 198 3,94 1,18
3 - 6 keer: 372 3,90 1,19
7 keer +: 553 3,95 1,22
39 elke mens menslik Geen: 213 4,09 1,10
behandel moet word? 1
- 2 keer: 198 4,06 1,22
3
- 6 keer: 372 4,09 1,09
7 keer +: 553 4,12 1,12
41 'n mens ander se Geen: 213 4,18 0,99 0,552
.menswaardigheid moet 1 - 2 keer: 198 4,13 1,14
respekteer? 3 - 6 keer: 372 4,15 1,05
7keer +: 553 4,15 1,08
53 aIle mense gelykwaardig Geen: 213 3,79 1,25
is? 1 - 2 lteer: 198 3,83 1,28
3 - 6 keer: 372 3,84 1,20
7 keer +: 553 3,99 1,23
65 niemand die lewe van Geen: 213 4,31 1,19
'n ander mag neem nie? 1 - 2 lteer: 198 4,37 1,10
3
- 6 keer: 372 4,36 1,07
7 keer +: 553 4,41 1,09
Sleutel:
** -








4.5.7.3 Verskille tussen onderwysers ~ leerlinge gesamentlik met
betrekking tot nuusgebeure (televisie) aangaande opvoeding
tot menseregte: menswaardigheidsregte
Volgens Tabelle 4.3 en 4.21 word HoM verwerp (P = 0,018) en HaM
ondersteun op die 5%-peil van beduidendheid. Verder word HoA verwerp
en RaA ondersteun op die l%-peil van beduidendheid vir item 65 en vir
item 24 ondersteun op die 5%-peil van beduidendheid. Ten opsigte van
items 6, 39, 41 en 53 word RoA ondersteun en sal geen verdere
analises ten opsigte van hierdie items gedoen word nie.
Verder word HoS verwerp ten gunste van die HaS2 ten opsigte daarvan
dat niemand die lewe van ' n ander mag neem nie ( item 65). Dit beteken
dat respondente in die geheel wat meer as sewe keer die afgelope sewe
dae televisie gekyk het, in ' n groter mate van mening is dat standerd
tienleerlinge bewus gemaak word daarvan dat niemand die lewe van 'n
ander mag neem nie as in die geval van persone wat nooit of minder
as twee keer die afgelope sewe dae televisie gekyk het. Hierdie
tendens kan waarskynlik toegeskryf word aan die hoe vlak van geweld
en moord in Suid-Afrika wat deur die televisie op 'n visuele manier
aan die publiek oorgedra word en dus ook ' n groot mate van
sensitlwiteit by die kyker wek.
4.5.7.4 Verskille tussen onderwysers met betrekking tot
nuusgebeure (koerante) aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardigheidsregte
Volgens Tabelle 4.3 en 4.22 word HoM ondersteun (P = 0,081).
Hiervolgens is daar geen beduidende verskil tussen die vergelykte
groepe (koerante) van onderwysers nie. Geen verdere analises is ten
opsigte van hierdie aspek gemaak ni.e ,
4.5.7.5 Verskille tussen onderwysers met betrekking tot
nuusgebeure (radio) aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardigheidsregte
Volgens Tabelle 4.3 en 4.23 word HoM ondersteun (P = 0,327).
Hiervolgens is daar geen beduidende verskil tussen die vergelykte
groepe (radio) van onderwysers nie. Geen verdere analises is ten
opsigte van hierdie aspek gemaak ni.e ,
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TABEL 4.21 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE VAN DIE GROEP IN DIE GEHEEL
MET BETREKKING TOT NUUSGEBEURE (TELEVISIE) AANGAANDE
OPVOEDING TOT MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE
VRAAGITEM
In watter mate het die skoal
kinders teen st. 10 al daarop
gewys datI
6 elke mens die reg
op lewe het?
24 'n mens jou eie lewe
mag beskerm?
39 elke mens menslik
behandel moet word?
41 'n mens ander se
menswaardigheid moet
respekteer?




1 - 2 keer:
3 - 6 keer:
1 keer +:
Geen:
1 - 2 keer:
3 - 6 keer:
1 keer +:
Geen:
1 - 2 kesr:
3 - 6 keer:
1 keer +:
Geen:
1 - 2 keer:
3 - 6 keer:
1 keer +:
Geen:
1 - 2 keer:












































































65 niemand dis lews van
'n ander mag neem nie?
Geen:
1 - 2 keer:
















Sleutel: ** - 11-peil van beduidendhsid, * • 51-peil Van beduidendheid
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TABEL 4.22 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN ONDERWYSERS MET
BETREKKING TOT NUUSGEBEURE (KOERANTE) AANGAANDE
OPVOEDING TOT MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE
VRAAGITEM
In watter mate het die skool
kinders teen st. 10 al daarop
gewys dat:
6 elke mens die reg
op lewe het?
24 'n mens jou eie lewe
mag beskerm?
39 elke mens menslik
behandel moet word?
41 'n mens Ander se
menswaardigheid moet
respekteer?
53 a11e mense ge1ykwaardig
is?
65 niemand die lewe van
'n ander mag neem nie?
GROEP
Geen:
1 - 2 keer:
3 - 6 keen
7 keer +:
Geen:
1 - 2 keer:
3 - 6 keer:
7 keer +:
Geen:
1 - 2 keer:
3 - 6 keer:
7 keer +:
Geen:
1 - 2 keer:
3 - 6 keer:
7 keer +:
Geen:
1 - 2 keen
3 - 6 keer:
7 keer +:
Geen:
1 - 2 keer:

























































































Sleutel: 00 _ 11-peil van beduidendheid, 0 _ 51-peil van beduidendheid
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TABEL 4.23 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN ONDERWYSERS MET
BETREKKING TOT NUUSGEBEURE (RADIO) AANGAANDE
OPVOEDING TOT MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE
VRAAGITEM
In watter mate het die skool
kinders teen st. 10 al daarop
gewys dat:
6 elke mens die reg
op lewe het?
24 'n mens jou eie
mag beskerm?
39 elke mens menslik
behandel moet word?
41 'n mens ander se
menswaardigheid moet
respekteer?
53 alle mense gelykwaardig
is?
65 niemand die lews van
'n ander mag neem nis?
GROEP
Geen:
1 - 2 keer:
3 - 6 keer:
7 keer +:
Geen;
1 - 2 keer:
3 - 6 keer:
7 keer +:
Geen:
1 - 2 keer:
3 - 6 keer:
7 keer +:
Geen:
1 - 2 keer:
3 - 6 keer:
7 keer +:
Geen:
1 - 2 keer:
3 - 6 keer:
7 keer +:
Geen:
1 - 2 keer:

























































































Sleutel: ••• l\-peil van beduidendheid, • • 5\-peil van beduidendheid
67
4.5.7.6 Verskille tussen onderwysers met betrekking tot
nuusgebeure (televisie) aangaande opvoeding tot
menseregte: menswaardigheidsregte
Volgens Tabelle 4.3 en 4.24 word HoM ondersteun (P = 0,824).
Hiervolgens is daar geen beduidende verskil tussen die vergelykte
groepe (televisie) van onderwysers nie. Geen verdere analises is ten
opsigte van hierdie aspek gemaak nie.
-TABEL 4.24 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN ONDERWYSERS MET
BETREKKING TOT NUUSGEBEURE (TELEVISIE) AANGAANDE
OPVOEDING TOT MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE







In watter mate het die skool
kinders teen st. 10 al daarop
gewys datI
6 elke mens die reg Geen: 26 4,08 1,16
op lewe het7 1 - 2 keer: 52 4,25 0,93
3 - 6 keer: 210 4,21 0,98
7 keer +: 347 4,30 1,05
24 'n mens jou eie lewe Geen: 26 3,85 1,22
mag beskerm7 1 - 2 keer: 52 3,75 1,05
3 - 6 keer: 210 3,88 1,06
7 keer +: 347 3,95 1,15
39 elke mens menslik Geen: 26 4,04 1,15
behandel meet word7 1 - 2 keer: 52 4,15 0,91
3 - 6 keer: 210 4,11 0,89
7 keer +: 347 4,20 1,02
41 'n mens ander se Geen: 26 4,23 1,11 0,824
menswaardigheid moet 1 - 2 keer: 52 4,21 0,94
respekteer7 3 - 6 keer: 210 4,10 0,92
7 keer +: 347 4,05 0,98
53 al1e mense gelykwaardig Geen: 26 4,12 0,99
is7 1 - 2 keer: 52 3,96 1,10
3 - 6 keer: 210 3,99 1,02
7 keer +: 347 4,02 1,11
65 niemand die lewe van Geen: 26 4,62 0,80
'n aoder mag neem nie7 1 - 2 keer: 52 4,62 0,69
J - 6 keer: 210 4,59 0,71
7 keer +: 347 4,55 0,88








4.5.7.7 Verskille tussen leerlinge met betrekking tot nuusgebeure
(koerante) aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardiqheidsregte
Volgens Tabelle 4.3 en 4.25 word HoM ondersteun (P = 0,095).
Hiervolgens is daar geen beduidende verskil tussen die vergelykte
groepe (koerante) van leerlinge nie. Geen verdere analises is ten
opsigte van hierdie aspek gemaak nie.
TABEL 4.25 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN LEERLINGE MET
BETREKKING TOT NUUSGEBEURE (KOERANTE) AANGAANDE
OPVOEDING TOT MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE







In watter mate het die skool
kinders teen st. 10 al daarop
gewys dat:
6 elke mens die reg Geen: 120 4,05 1,34
op lewe het? 1 - 2 keer: 275 4,34 1,06
3 - 6 !teer: 215 4,38 1,03
7 keer +: 90 4,47 1,06
24 'n mens jou eie lewe Geen: 120 3,79 1,37
mag beskllrm? 1 - 2 !teer: 275 3,89 1,31
3 - 6 !teer: 215 4,00 1,24
7 keer +: 90 4,10 1,09
39 elke mens menslik Geen: 120 3,96 1,27
behandel moet word? 1 - 2 keer: 275 4,06 1,23
3 - 6 keer: 215 4,03 1,28
7 keer +: 90 4,10 1,19
..,1 'n mens ander ae Geen: 120 "',10 1,14 0,095
menswaardigheid moet 1 - 2 keer: 275 4,15 1,09
respekteer? 3 - 6 keer: 215 4,05 1,24
7 keer +: 90 4,19 1,14
53 aIle menee gelyltwaardig Geen: 120 3,65 1,40
is? 1 - 2 keer: 275 3,82 1,35
3 - 6 keer: 215 3,74 1,36
7 keer +: 90 3,97 1,30
65 niemand die lewe van Geen: 120 3,85 1,50
'n ander mag neem nie? 1 - 2 keer: 275 4,27 1,24
3 - 6 keer: 215 "',26 1,23
7 keer +: 90 4,26 1,22








4.5.7.8 Verskille tussen leerlinge met betrekking tot nuusgebeure
(radio) aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardigheidsregte
HoM ondersteun (P = 0,949).
verskil tussen die vergelykte









TABEL 4.26 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN LEERLINGE·MET
BETREKKING TOT NUUSGEBEURE (RADIO) AANGAANDE
OPVOEDING TOT MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE







In watter mate het die skoal
kinders teen et. 10 al daarop
gewys datI
6 ellee mens die reg Geen: 121 4,25 1,14
op lewe het? 1 - 2 leeer: 135 4,39 1,08
3 - 6 leeer: 217 4,34 1,27
7 keer +: 228 4,29 1,14
24 'n mens JOD eie lewe Geen: 121 3,88 1,25
mag beskerm? 1 - 2 leeer: 135 4,00 1,27
3 - 6 leeer: 217 3,90 1,19
7 keer +: 228 3,97 1,29
39 ellee mens menslik Geen: 121 4,04 1,23
behandel moet word? 1 - 2 leeer: 135 4,08 1,28
3 - 6 leeer: 217 4,05 1,13
7 keer +: 228 4,00 1,30
41 'n mens ander se Geen: 121 4,13 1,10 0,949
menawaardi9heid 1 - 2 leeer: 135 4,18 1,12
meet respekteer? 3 - 6 leeer: 217 4,15 1,30
7 keer +: 228 4,03 1,22
53 aIle mense gelylcwaardig Geen: 121 3,70 1,35
i .. ? 1 - 2 leeer: 135 3,84 1,31
3 - 6 leeer: 217 3,71 1,22
7 keer +: 228 3,81 1,43
65 niemand die lewe van Geen: 121 4,03 1,41
'n ander mag neem nie? 1 - 2 leeer: 135 4,29 1,20
3 - 6 leeer: 217 4,23 1,22
7 keer +: 228 4,18 1,33








4.5.7.9 Verskille tussen leerlinqe met betrekkinq tot nuusqebeure
(televisie) aanqaande opvoedinq tot mensereqte:
menswaardiqheidsreqte
Volgens Tabelle 4.3 en 4.27 word HoM ondersteun (P = 0,122).
Hiervolgens is daar geen beduidende verskil tussen die vergelykte
groepe (televisie) van leerlinge nie. Geen verdere analises is ten
opsigte van hierdie aspek gemaak nie.
TABEL 4.27 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN LEERLINGE MET
BETREKKING TOT NUUSGEBEURE (TELEVISIE) AANGAANDE
OPVOEDING TOT MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE






In watter mate het die skoal
kinders teen st. 10 al daarop
gewys datI
6 elke mens die reg Geen: 65 4,09 1,36
op lewe het? 1 - 2 keer: 155 4,36 1,03
3 - 6 keer: 260 4,28 1,11
7 kee>: +: 221 4,39 1,11
24 'n mens jou eie lewe Geen: 65 3,74 1,42
mag besk'e=? 1 - 2 keer: 155 3,78 1,36
3 - 6 keer: 260 3,91 1,25
7 kee>: +: 221 4,13 1,18
39 elke mens menslik Geen: 65 3,97 1,38
behandel moet word? 1 - 2 keer: 155 4,02 1,25
3 - 6 keer: 260 4,05 1,22
7 kee>: +: 221 4,06 1,24
41 '0 mens ander S8 Geen, 65 4,09 1,23 0,122
-menswaardigheid 1 - 2 keer: 155 3,98 1,19
moet respekteer? 3 - 6 keer: 260 4,11 1,15
7 kee>: +: 221 4,22 1,10
53 alle mense gelykwaardig Geen: 65 3,74 1,40
is1 1 - 2 keer: 155 3,81 1,39
3 - 6 keer: 260 3,75 1,32
7 kee>: +: 221 3,83 1,36
65 niemand die lawe van Geen: 65 3,82 1,54
'n ande>: mag neem nie? 1 - 2 keer: 155 4,03 1,38
3 - 6 keer: 260 4,27 1,22
7 Iteer +: 221 4,32 1,20








4.5.8 Verskille ~ussen groepe me~ verski11ende onderwyservaring
aangaande opvoeding ~ot menseregte: menswaardigheidsreg~e
4.5.8.1 Verskille ~ussen onderwysers me~ verskillende
onderwyservaring aangaande opvoeding ~ot menseregte:
menswaardigheidsregte (eerste verdeling)
Volgens Tabelle 4.3 en 4.28 word HoM verwerp en word HaM op die 1%-
peil van beduidendheid ondersteun (P = 0,010). Vervolgens word HoA
op die 1%-peil van beduidendheid verwerp en HaA ten opsigte van items
41 en 65 ondersteun. HoA word ondersteun vir items 6, 24, 39 en 53
en gevolglik is geen verdere analises ten opsigte van hierdie items
onderneem nie.
Die HoS word verwerp ten gunste van die HaS2 ten opsigte van items
41 en 65. Vir beide die items beteken dit dat onderwysers met Ianger
as tien jaar ervaring in 'n groter mate van mening is dat leerlinge
bewus gemaak word van die respek vir ander se menswaa~digheid (item
41) in vergeIyking met onderwysers met minder as vier jaar ervaring
en dat niemand die lewe van 'n ander mag neem nie (item 65) as in die
geval van onderwysers met vyf tot tien jaar onderwyservaring,
onderskeidelik.
4.5.8.2 Verskille tussen onderwysers met verskillende
onderwyservaring aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardigheidsregte (tweede verdeling)
Volgens.Tabelle 4.3 en 4.29 word HoM verwerp en word HaM op die 5%-
peil van beduidendheid ondersteun (P = 0,034). Verder word HaA op die
5%-peil van beduidendheid ondersteun en HoA verwerp ten opsigte van
items 41 en 65.
HoS word verwerp en HaS2 ondersteun in die geval van item 65. Dit
beteken dat onderwysers met Ianger as 20 jaar ervaring in 'n groter
mate van mening is dat Ieerlinge bewus gemaak word dat niemand die
Iewe van 'n ander mag neem nie as in die geval van onderwysers met
minder as tien jaar onderwyservaring. AIhoewel geen duidelike
statisties beduidend verskille tussen die groepe gevind is vir item
41 (Scheffe-toets) nie, wil dit tog voorkom of onderwysers met Ianger
as 20 jaar onderwyservaring in 'n groter mate van mening is dat
standerd tienIeerIinge weI bewus gemaak word daa~an dat ander mense
se menswaardigheid gerespekteer moet word.
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HoA word egter ondersteun ten opsigte van items 6/ 24/ 39 en 53 en
geen verdere analises is ten opsigte van hierdie items gedoen nie.
TABEL 4.28 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN GROEPE MET
VERSKILLENDE ONDERWYSERVARING AANGAANDE OPVOEDING TOT
MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE
VRAAGITEM GROEP N GEM. STD. HANOVA ANOVA SCHEFF"
AFW. P-WAARDE P-WAARDE
In vatter mate het die skool
kinders .teen st. 10 al daarop
qewys dat:
6 elke mens die reg o - 4 jaar: 170 4,31 0,99 0,778
op leve het? 5 - 10 jaar: 178 4,26 0,03
10 jaar+: 292 4,24 1,03
24 'n mens jou eie lewe o - 4 jaar: 170 3,81 1,14 0,333
mag beskerm? 5 - 10 jaar: 178 3,89 1,14
10 jaar+: 292 3,97 1,10
39 elke mens menslik o - 4 jaar: 170 4,05 0,98 0,102
behandel moet word? 5 - 10 jaar: 178 4,13 1,03
10 jaar+: 292 4,25 0,92
41 'n mens ander se °- 4 jaar: 170 4,03 1,02 0,010·* 0,008*· 1<3
menawaardigheid moet 5 - 10 jaar: 178 4,17 1,07
reapekteer? 10 jaar+: 292 4,32 0,84
53 alle menee gelykwaardig o - 4 jaer: 170 3,91 1,13 0,252
ie? 5 - 10 jaar: 178 4,00 1,06
10 jaar+: 292 4,08 1,04
65 niemand die lewe van o - 4 jeer: 170 4,56 0,82 0,009*· 2<3
'n ender meg neem nie? 5 - 10 jaar: 178 4,42 0,93
10 jear+: 292 4,66 0,73
Sleutel: •• = 1t-peil van beduidendheid, •• 5t-peil Van beduidendheid
4.5.9 Verskille tussen groepe met verskillende
onderwyskwa1ifikasies aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardigheidsregte
4.5.9.1 Verski11e tussen onderwysers met verski11ende
onderwyskwa1ifikasies aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardigheidsregte (eerate verde1ingl
Volgens Tabelle 4.2 en 4.30 word HoT ondersteun (P = 0,122).
Onderwysers, ongeag hulle onderwyskwalifikasies verskil nie in hul
mening dat leerlinge teen die einde van hulle skoolloopbaan bewus
gemaak is van menswaardigheidsregte nie. Gemeet aan die gemiddelde
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itemtellings is onderwysers egter in
opvoeding tot menseregte weI geskied.
opsigte van hierdie aspek gemaak nie.
, n hoe mate van mening dat
Geen verdere analises is ten
TABEL 4.29 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN GROEPE MET
VERSKILLENDE ONDERWYSERVARING AANGAANDE OPVOEDING TOT
MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE
VRAAGITEM GROEPE N GEM. STD. MANOVA ANOVA SCHEFF..
AFW. P-WAARDE P-WAARDE
In watter mate het die skoal
kinders teen st. 10 al daarop
gewys datI
6 elke mens die reg o - 10 jaar: 348 4,28 1,01 0,244
op lewe het? 11 - 20 jaar: 202 4,17 1,08
21 jaar +: 90 4,38 0,89
24 'n Dlens jou eie lewe o - 10 jaar: 348 3,85 1,41 0,286
mag beskerm? 11 - 20 jaar: 202 3,93 1,12
21 jaar +: 90 4,06 1,04
39 elke mens menslik o - 10 jaar: 348 4,09 1,01 0,109
behandel moet word? 11 - 20 jaar: 202 4,22 0,94
21 jaar +: 90 4,30 0,88
41 'n mens ander se o - 10 jaar: 348 4,10 1,05 0,034* 0,019*
menawaardigheid 11 - 20 jaar: 202 4,31 0,87
.
moet reapekteer? 21 jaar +: 90 4,33 0,78
53 alle mense gelykwaardig o - 10 jaar: 348 3,96 1,10 0,339
is? 11 - 20 jaar: 202 4,08 1,02
21 jaer +: 90 4,08 1,09
65 niemand die lewe van o - 10 jaar: 348 4,49 0,88 0,018'
'n ander mag neem nie? 11 - 20 jaar: 202 4,63 0,76
21 jaar +: 90 4,73 0,65 1<3
Sleutel: ** ;. a-peil van beduidendheid, * • 51-peil van beduidendheid
4.5.9.2 Verskille tussen onderwysers met verskillende
onderwyskwalifikasies aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardigheidsregte (tweede verdeling)
Volgens Tabelle 4.3 en 4.31 word HoM ondersteun (P = 0,361)).
Onderwysers, ongeag hulle kwalifikasies, verskil nie in hul mening
dat leerlinge teen die einde van hulle skoolloopbaan bewus gemaak is
van menswaardigheidsregte nie. Geen verdere analises is ten opsigte
van hierdie aspek gemaak nie.
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TABEL 4.30 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN ONDERWYSERS MET
VERSKILLENDE ONDERWYSKWALIFlKASIES AANGAANDE OPVOEDING
TOT MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE
VRAAGITEK
In watter mate het die skool
kindera teen at. 10 al daarop
gewya dat:
6 elke mens die reg
op lewe het?
24 'n mena jou eie lewe
mag beskerm?
39 elke mens menslik
behandel moet word?
41 'n mens ander se
menawaardigheid
moet respekteer?
53 alle mense gelykwaardig
ia?
65 niemand die lewe van

































































Sleutel: ** • l'-peil van beduidendheid, * • 5,-peil van beduidendheid
4.5.10 Verskille tussen vakgroepe aangaande opvoeding tot
menseregte: menswaardigheidsregte
Volgens Tabelle 4.3 en 4.32 word HoM ondersteun (P = 0,238). Daar is
geen statisties beduidende verskille tussen onderwysers in die
verskillende vakgroepe gevind ten opsigte van hul mening oor
opvoeding tot mensregte: menswaardigheidsregte ni.e , Geen verdere
analises is ten opsigte van hierdie aspek gemaak nie.
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TABEL 4.31 BEDUIDENDBEID VAN VERSKILLE TUSSER ONDERWYSERS MET
VERSKILLENDE ONDERWYSKWALIFlKASIES AANGAANDE OPVOEDING
TOT MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE
VRAAGITEM
In watter mate het die skool
kinders teen st. 10 al daarop
gewys datI
6 elke mens die reg
op lewe het?
24 'n mens jou eie lewe
mag beekerm?
39 elke mens menslik
behandel moet word?
41 'n mens ander se
menswaardigheid
moet respekteer?
53 aIle mense gelykwaardig
is?
65 niemand die lewe van

























































































Sleutell ** • l'-peil van beduidendheid, * • 5,-peil van beduidendheid
4.* 5 .11 VerBkille tUBBen voogde aangaande opvoeding tot menseregte:
menswaardigheidsregte
Volgens Tabelle 4.2 en 4.33 word BoT ondersteun (P = 0,599). Daar is
geen statisties beduidende verskil tussen voogde gevind ten opsigte
van opvoeding tot mensregte: menswaardigheidsregte nie. Geen verdere
analises is ten opsigte van hierdie aspek gemaak nie.
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TABEL 4.32 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSEN VAKGROEPE AANGAANDE
OPVOEDING TOT MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE
VRAAGITEM
In watter mate het die skool
kinders teen st. 10 al daarop
gewys datI






6 elke mens die reg
op lewe het? 0
24 'n mens jou eie lewe
mag beskerm?
39 elke mens menslik
behandel moet word?
41 'n mens ander se
menswaa.rdigheid
moet respekteer?
53 aIle mense gelykwaardig
is?
65 niemand die lewe van


































































































Sleutel: •• • l'-peil van beduidendheid, • = 5'-peil van beduidendheid
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TABEL 4.33 BEDUIDENDHEID VAN VERSKILLE TUSSER VOOGDE AANGAANDE
OPVOEDING TOT MENSEREGTE: MENSWAARDIGHEIDSREGTE
VRAAGlTEM GROEP N GEM. STD. HOTELLING STUDENT
AFW. P-WAARDE P-WAARDE
In watter mate het die skoal
kinders teen st. 10 al daarop
gewys dat:
6 elke mens die reg Ouers: 675 4,30 1,12 0,023
op lewe bet? Res: 36 4,61 0,87
24 'n mens jou eie lewe Ouers: 675 3,93 1,28 0,202
mag beskerm? Res: 36 4,11 1,06
39 elke mens menslik Ouers: 675 4,04 1,25 0,282
bebandel moet word? Res: 36 4,17 1,08
41 'D mens ander se Ouers: 675 4,11 1,19 0,599 0,103
menswaardigheid moet Res: 36 4,36 0,99
respekteer?
53 alle mense gelykwaardig Ouers: 675 3,79 1,37 0,138
is? Res: 36 4,00 1,12
65 niemand die lewe van OUers: 675 4,20 1,29 0,396
'n ander mag neem nie? Res: 36 4,14 1,27
Sleutel: .. .. l'-peil van beduidendheid, • - 5,-peil van beduidendheid
4.6 SLOT.
In hierdie hoofstuk is die data wat uit die vraelyste verkry is,
getabuleer, geanaliseer en geYnterpreteer.
In hoofstuk vyf word 'n samevatting en integrasie van
van die studie gegee. Riglyne vir verdere





SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS
5.1 INLEIDING
Die doel met die studie was om ondersoek in te stel na die
verskillende aspekte van menswaardigheidsregte, naamlik die reg op
menswaardigheid, die vryheid van diskriminasie en eerbied vir die
lewe en in die mate waarop hierdie regte reeds aan standerd
tienleerlinge oorgedra is ten tye van skoolverlating.
In hoofstuk twee is daar aan die hand van 'n literatuurstudie 'n
uiteensetting gegee van die verskillende aspekte van menswaardigheid.
Daar is ook aandag geskenk aan die opvoeding wat die kind tuis sowel
as by die skool ontvang ten opsigte van elkeen van genoemde
menswaardigheidsregte •
.
Hoofstuk drie het gehandel oor:
* die navorsingsontwerpi
* die ontwerp van die navorsingsinstrumenti en
* die verloop van die ondersoek.
In hoofstuk vier is die empiriese gegewens ontleed en geYnterpreteer.
In hierdie hoofstuk word die vernaamste bevindinge saamgevat,
gevolgtrekkings sal gemaak word asook moontlike aanbevelings wat
rigtinggewend vir die opvoeding in 'n toekomstige bedeling kan weeSe
5.2 SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKING VAN BEVINDINGE
Alhoewel die gemiddelde response ten opsigte van die items hoog is
(vergelyk Tabel 4.1) (die hoe gemiddelde itemtellings dui daarop dat
respondente in 'n hoe mate van mening is dat standerd tienleerlinge
bewus gemaakword vanmensewaardigheidsregte), is dit interessant dat
items aangaande die reg op menswaardigheid die laagste posisie op die
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rangorde beklee, terwyl die verbod op die neem van 'n ander se lewe
(item 65) die hoogste plek op die rangordelys inneem. Dit impliseer
geensins dat die reg op menswaardigheid van minder belang is in
vergelyking met die eerbied vir die lewe nie. Dit dui moontlik daarop
dat die invloed van die media, waar aangeleenthede soos geweld en
moord hoog op die agenda was ten tye van die ondersoek, 'n moontlike
invloed op die mening van respondente kon uitgeoefen het.
* Die verskille wat by geslagte waargeneem is, dui daarop dat
vroue in 'n groter mate as die manlike geslag van mening is dat
standerd tienleerlinge bewus gemaak is van menswaardigheidsregte
(vergelyk Tabelle 4.4, 4.5 en 4.6). Hierdie tendens kan reeds
waargeneem word by standerd tiendogters en kan moontlik
toegeskryf word aan die rolverwagting en groter sensitiwiteit
van vroue aangaande menswaardigheid. Dit is slegs in die geval
van item 24, waarvolgens 'n mens jou eie lewe mag beskerm, dat
manlikes in 'n groter mate van mening is dat leerlinge bewus
gemaak word van menswaardigheidsregte. Dit kan ook toegeskryf
word aan die rolverwagting wat aan mans gekoppel word vir die
beskerming van die gesin.
*'In die vergelyking tussen onderwysers gn leerlinge is gevind
dat onderwysers in 'n groter mate van mening is as leerlinge dat
standerd tienleerlinge bewus gemaak is van hulle
menswaardigheidsregte. Alhoewel kinders direk betrokke is by die
skoolkurrikulum is dit moontlik dat onderwysers, vanwee hul
groter lewenservaring en 'n meer kritiese ingesteltheid, 'n
dieper en omvattender kennis van die skoolkurrikulum besit en
gevolglik die waarde daarvan beter interpreteer as in die geval
van standerd tienleerlinge (vergelyk Tabel 4.7).
* In die vergelyking van ouderdomsgroepe van onderwysers en
leerlinge is gevind dat daar geen statisties beduidende verskil
tussen die verskillende ouderdomme van onderwysers en/of
leerlinge en hul mening ten opsigte van opvoeding tot
menswaardigheidsregte is nie (vergelyk Tabelle 4.8 en 4.9).
* In die vergelyking van die moedertaal van die respondente
bestaan daar statisties beduidende verskille tussen Afrikaans-
en Engelssprekendes. Volgens Tabelle 4.10, 4.11 en 4.12 is
Afrikaanssprekende respondente in 'n grater mate van mening
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dat standerd tienleerlinge bewus gemaak is van menswaardigheids-
regte.
* Ten opsigte van die vergelyking van onderrigtaalgroepe
bestaan daar statisties beduidende verskille tussen Afrikaans,
Engels en Afrikaans/Engels as onderrigtaal. Volgens Tabelle
4.13, 4.14 en 4.15 is respondente wat onderrig in Engels ontvang
of gee, in 'n mindere mate van mening dat standerd tienleerlinge
bewus gemaak is van hul menswaardigheidsregte in vergelyking met
respondente wat Afrikaans en Afrikaans en/of Engels as
onderrigtaalgroep het. Hierdie tendens word reeds by leerlinge
waargeneem en word later ook by onderwysers opgemerk.
* Respondente wat aan 'n Christelike kerk verbonde is, is in 'n
meerdere mate van mening dat standerd tienleerlinge weI bewus
gemaak is van menswaardigheidsregte as respondente wat geen kerk
aanhang nie (vergelyk Tabelle 4.16, 4.17 en 4.18). Dit dui
moontlik daarop dat die gedagte rondom menswaardigheid, soos
geYmpliseer in onder andere die Christelike ideologie, 'n rede
kan wees waarom dit makliker in die leerstof herken en
geYnterpreteer word •
.
* Behalwe vir televisie ten opsigte van die groep gesamentlik
gemeet (vergelyk Tabel 4.21), bestaan daar geen statisties
beduidende verskil in die vergelyking van groepe oor nuusgebeure
(radio, televisie en koerant) en hulle mening dat standerd
tienleerlinge bewus gemaak is van menswaardigheidsregte nie
(vergelyk Tabelle 4,19, 4.20, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25,4.26 en
4.27). Die invloed van televisie, wat resente en sensitiewe
inligting/ materiaal op 'n visuele sowel as op 'n ouditiewe
manier aan die publiek oordra, kan nie onderskat word nie. Die
moontlikheid bestaan dat die meduim dus die bewustheid aangaande
menswaardigheidsregte onderhou en/of versterk.
* In die vergelyking van groepe onderwysers met verskillende
onderwyservaring bestaan daar statisties beduidende verskille
aangaande hul menings dat standerd tienleerlinge bewus gemaak
is van menseregte: menswaardigheidsregte (vergelyk Tabelle 4.28
en 4.29). Dit wil voorkom of onderwysers met groter
onderwyservaring in 'n meerdere mate van mening is dat standerd
tienleerlinge weI opvoeding tot menswaardigheidsregte ontvang.
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Hierdie tendens kan moontlike toegeskryf word aan die ervaring,
kennis en insig van onderwysers wat gaandeweg vermeerder soos
die Ieerstof hanteer en bemeester word.
* In die vergeIyking van die verskillende onderwyskwalifikasie-
groepe is daar geen statisties beduidende verskil tussen die
verskiIIende groepe en hulle mening aangaande opvoeding tot
menswaardigheidsregte nie (vergeIyk TabeIIe 4.30 en 4.31).
* In die vergelyking van die verskillende vakgroepe is daar
geen statisties beduidende verskil tussen die verskillende
groepe en hul mening aangaande opvoeding tot menswaardigheids-
regte nie (vergelyk Tabel 4.32).
* In die vergelyking van die verskillende voogde is daar geen
statisties beduidende verskil tussen die verskillende groepe en
hul mening aangaande opvoeding tot menswaardigheidsregte nie
(vergeIyk Tabel 4.33).
Uit die analises en interpretasies van die gegewens aangaande die
opvoeding tot menseregte: menswaardigheidsregte kan tot die
gevolgtrekking gekom word dat standerd tienleerlinge weI bewus gemaak
is of opvoeding ontvang het aangaande menswaardigheidsregte (vergeIyk
die gemiddeide itemtellings volgens Tabel 4.1).
5.3 MOONTLIKE AANBEVELINGS EN OPVOEDINGSIMPLlKASIES
Die doel van opvoeding is om die kind te begelei tot sinvolle
volwassenheid. Die opvoeding tot menswaardigheidsregte is 'n poging
van die onderwyser/es om hierdie sinvolheid van bestaan vir die kind
te help verwerklik. Gevoiglik moet bepaal word in watter mate
standerd tienleerlinge bewus gemaak is van hul menswaardigheidsregte
wanneer sodanige leerlinge die skool verlaat.
* Aangesien die handves vir menseregte bestaansreg in die nuwe
konstitusionele beleid van Suid-Afrika het, is dit belangrik dat
die menswaardigheidsregte reeds vanaf skoolgaande ouderdom aan
die kind onderrig/voorgehou word. Tot nou toe was die opvoeding
tot menswaardigheidsregte nie deel van die verpligtinge van die
skool nie en gevolglik behoort skole en onderwysers toegerus te
word om hierdie aangeleentheid sinvol aan te spreek.
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* Om voorsiening te maak vir die opvoeding tot
menswaardigheidsregte behoort die bestaande skoolkurrikula 6f
hersien te word en/6f uitgebrei te word om sodoende voorsiening
te maak vir 'n addisionele vak, aangesien die menswaardigheids-
regte van die mens nie direk in die bestaande leerinhoude
weerspieel word nie. Die sensitiwiteit van sekere
menswaardigheidsregte soos byvoorbeeld die doodstraf, leen hom
daartoe dat die ontwikkelingsvlak van die kind, sy begrip en
insig ook in aanmerking geneem behoort te word tydens die
wysiging van die bestaande skoolkurrikulum.
* Dit is nie slegs die skool se plig om die kind op te voed in
menswaardigheidsregte nie. Die suksesvolle opvoeding tot
menswaardigheidsregte rus op die skouers van die ouerhuis en die
voorbeeld en opvoeding wat die ouers stel, die skool en
onderwysers met hulle unieke metodiek en klaskamerpraktyk, die
gemeenskap met hulle kenmerkende tradisies en die kerk wat
erkenning verleen aan die regte van die medemens.
* Tans bestaan daar talle landsburgers wat nie bewus is van
enige menseregte en spesifiek menswaardigheidsregte nie. Die
m~dia is 'n belangrike bron van inligting, en as gevolg van hul
groter reikwydte kan die media gebruik word in die opvoeding van
menswaardigheidsregte aan die individu. Opvoedingsprogramrne met
betrekking tot menswaardigheidsregte, behoort ontwikkel te word
om ouers of vroee skoolverlaters te bereik wat geen kennis
aangaande menswaardigheidsregte besit nie.
5.4 VERDERE NAVORSING
Nie al die onafhanklike veranderlikes vertoon statisties beduidende
verskille rakende die mening van respondente dat standerd
tienleerlinge bewus gemaak is van menswaardigheidsregte nie. Daar
bestaan gevolglik verskeie moontlikhede vir verdere navorsing.
* Die studie was beperk tot die Witwatersrand. Verder is die
studie ook beperk tot enkele groeperinge van die bevolking. Die
vraag ontstaan of hierdie bevindinge veralgemeen kan word na die
Suid-Afrikaanse bevolking in die geheel? 'n Navorsingsprojek wat
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'n groter verteenwoordigende populasie dek, blyk moontlik
noodsaaklik te weeSe
* Hierdie studie het die mening van onderwysers en leerlinge
aangaande menswaardigheidsregte gemeet. Watter rol speel die
ouerhuis in die opvoeding van die kind rakende
menswaardigheidsregte? Navorsing kan gedoen word om te bepaal
6f ouers 6f onderwysers die meeste invloed op kinders se kennis
aangaande menswaardigheidsregte uitoefen.
* Indien die opvoeding van menswaardigheidsregte die
verantwoordelikheid van die skool word, sal navorsing gedoen
moet word om te bepaal waar dit in die bestaande skoolkurrikulum
inpas en watter vorm dit sal aanneem?
* 'n Groot gedeelte van die totale bevolking het geen kennis
aangaande menswaardigheidsregte nie. Navorsing kan gedoen word
om te bepaal hoe die media op 'n sinvolle manier aangewend kan
word om die bree publiek in te lig aangaande
menswaardigheidsregte.
5.5 KRITIESE BESKOUING
Die studie het aangetoon dat daar bepaalde statistiese verskille
sowel as ooreenkomste bestaan in die mening van respondente aangaande
die opvoeding tot menseregte.
Tog is die volgende moontlike tekortkominge geYdentifiseer:
* Slegs een faset van menseregte, naamIikmenswaardigheidsregte,
is in hierdie studie ondersoek. Die ander skripsies, wat deel
uitmaak van die breer navorsingsprojek, handel oor die ander
fasette van menseregte (vergelyk par. 1.1).
* As gevolg van die omvang van die studie het slegs 'n beperkte
aantal items oor menswaardigheidsregte gehandel. Die items wat
weI in die meetinstrument gebruik was, het nogtans die
studieveld goed gedek.
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* Persoonlike onderhoude kon die waarde van die studie verder
verhoog het aangesien respondente wyer en meer betekenisvolle
interpretasies op elke vraagitem kon verskaf het.
* Die studie is hoofsaaklik in die stedelike Witwatersrandgebied
toegepas. Bevindinge kan moontlik verander indien die platteland
in die studie betrek word.
* Alhoewel die meetinstrument teen die kriteria vir
inhoudsgeldigheid getoets is, kan die moontlike subjektiwiteit
van die navorser steeds die interpretasie van die empiriese
gegewens belnvloed.
* Laastens moet melding gemaak word van die tydvak waarin die
studie afgehandel is. Die oorgang na 'n eerste demokratiese
bestel in Suid-Afrika en die gevolglik invloed van verhoogde
belangstelling, mediadekking en sensitiwiteit rakende die
handves vir menseregte, kan nie summier weggeredeneer word nie.
5.6 SLOT
Menseregte is fundamentele regte wat deur die staat erken moet word,
maar ook deur die staat onderhou en beskerm moet word. Dit verwys na
die basiese regte van elke mens waarvolgens aIle individue, op enige
plek en enige tyd aanspraak kan maak (Jones, 1991:223). Menseregte
onderverdeel in verskillende regte en vir hierdie studie was
menswaardigheidsregte die fokuspunt.
As gevoig van die mens se menswaardigheid word die handhawing van
menswaardigheidsregte eksplisiet aan eike individu gekoppel (vergelyk
par. 2.2.1). Hierdie menswaardigheidsregte is in baie gevalle op 'n
morele basis gegrond en Ie die grondslag vir 'n persoon se
verhoudinge met sy medemens en die omgang met die samelewing.
Gevolglik behoort die skoling van die jeug rakende menseregte
prioriteit te geniet.
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Onderwysers en Ieerlinge is in 'n hoe mate van mening dat standerd
tienIeerIinge weI opvoeding tot menswaardigheidsregte ontvang. Dit
is op sigself verblydend aangesien die handhawing van
menswaardigheidsregte 'n gesonde, gebalanseerde en veilige samelewing
impliseer. Beplanning en die voorlewing van onderwysers, ouers en die
kerk kan verseker dat die verskillende aspekte rondom
menswaardigheidsregte makliker tot die kind deurdring. Elke kind moet
geskool en voorberei word om sy regmatige plek in die samelewing in
te neem. Die kind moet toegerus word om sy regte as individu te
herken en die regte van ander te erken. In 'n land waar die
demokratiese regte van elke individu verseker moet word, is die
erkenning van elke mens se menswaardigheid van die uiterse belang.
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Telefoon (011) 489 2911
Faks (011) 4892191
DEPARTEMENT OPVOEDINGSWETENSKAPPE
DEPARTMENT OF EDUCATIONAL SCIENCES
AFRIKAANS
Geagte Onderwyser/Matrikulant
Soos u weet is ons besig om vinnig in 'n nuwe bedeling in Suid-Afrika in te
beweeg. Nuwe eise gaan aan ons almal gestel word. Leerlinge moet voorberei
word vir die soort volwassenheid wat aan hulle gestel gaan word.
'n Navorsingspan by die RAU is tans besig om te probeer vasstel in watter mate
leerlinge reeds sekere dinge weet of al van bewus geword het. Ons moet vas-
stel wat die werklike toedrag van sake is, sodat ons kan weet waar die leemtes
in die opvoedingsprogram is wat aandag behoort te geniet. Dit is belangrik
dat onderwysers en .leerlinge vir ons aandui hoe hulle dink oor die sake wat
ter sprake is. Dit sal die geldigheid van die ondersoek baie verhoog.
By die beantwoording van die vrae hoef u nie te dink aan wanneer of waar of
in watter vak of hoe of wie u reken die gemelde sake aan kinders geleer het
nie. Ons wil net weet "hoeveel" weet 'n leerling van die sake teen ongeveer
die tyd wanneer hy/sy die skool verlaat.
U samewerking is vrywillig en sal hoog waardeer word. Dit sal ongeveer 25
minute van u tyd in beslag neem. Baie dankie.
Voor u beoin, let asseblief op die voloende:
* U bly anoniem. Moenie u naam op die vraelys skryf nie.
* Daar is geen iegte of verkeerde antwoorde -rue - ons benodig net u
eerlike oordeel.
* Reageer asseblief op ALLE vrae.
* As u reaksie wil verander, krap dit net duidelik uit.
* Gee dit asseblief weer terug aan die persoon van wie u dit ontvang het
sodra u klaar is.




As you know, the new dispensation in South Africa will no doubt result in new
demands being made on all of us. This is especially true of our
children/pupils who need to be prepared for a new kind of adult life.
A research team atRAU is currently trying to assess the extent to which
pupils have become aware of or are familiar with some of these new demands.
It has become necessary to assess the reality of the situation before we can
identify any deficiencies in educational programmes. It is essential to
identify teachers' and pupils' thoughts in this area, in order to highten the
validity of the investigation.
~his investigation will focus on the extent of pupils' knowledge of the key
issues at the point where they are about to leave school. We are not
interested in when, where, in which subject, how or from whom the pupils
acquired this information.
Although your participation in this project is quite voluntary, we will
greatly appreciate your contribution. You need only spend approximately 25
minutes on completing the questionnaire. Thank you very much.






Do not write your name on the questionnaire it remains anonymous.
There are no correct or incorrect answers - we require your honest
opinion.
Please answer ALL the questions.
If you would like to change an answer, do so by clearly crossing out
the incorrect one.
Please return this questionnaire to the person from whom it was
received after having completed it.
"Thank you once again for your assistance .
....k.~ .
PROF. J.e. KOK DR. MP. VAN DER MERWE
-2-
SAL U ASSEBLIEF DIE VOLGENDE BESONDERHEDE IN VERBANO MET USELF VERSTREK
(OMKRING DIE TOEPASLIKE BLOKKIE)







2. Ek vul die vraelys in as 'n:
I am a:
Onderwyser/teacher
St. 10 Leerling/Std. 10 pupil
(7)
3. wat is u ouderdom?/How old are you?
(8-9)
4. Watter taal beskou u as u moedertaal?



























5. In watter taal gee u/ontvang U onderrig?
In which language do you teach/are you taught?
Afrikaans
Engels/English






6. Ek is lid van 'n Christelike kerk
I am a member of a Christian church
Ek behoort aan geen kerk nie
I don't belong to any church
Ek het 'n ander geloof as die Christelike geloof
(Noem u geloof of kerkverband)
My religion is not Christian, but:
(Name your faith or church) [2] (13)
7. Hoeveel keer het u die afgelope 7 dae:
During the past 7 days how many times did you:
'n koerant gelees?
read a newspaper?
na nuusberigte oor die radio geluister?
listen to a news broadcast over the radio?
die nuus oor die televisie gekyk?
watch the news on television?
DIE VOLGENDE VRAE WORD SLEGS DEUR ONDERWYSERS INGEVUL







8. Aantal jare onderwyserervaring
Number of years' teaching experience (20-21)
9. U hoogste onderwyskwalifikasie
Your highest educational qualification
Laer as st. 10/Lower than std. 10
st. 10/Std. 10
Diploma na St. 10/Post school diploma
B-graad/B-degree







10. In watter een van die volgende vakgroepe gee u die meeste onderrig?




Ekonomiese wetenskappe/Economic Sciences 4




DIE VOLGENDE VRAAG WORD SLEGS DEUR LEERLINGE VOLTOOl
THE FOLLOWING QUESTION IS FOR PUPILS ONLY
11. Wie sorg tans vir jou? (Noem slegs die belangrikste EEN)




'n Voog/A guardian 3
My vriende/My friends 4
Ek sorg vir myself/I take care of myself 5
'n Inrigting of organisasie/An institution or organization 6
Iemand anders/Someone else 7
(24)
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GEE U OORDEEL DEUR TELKENS 'N KRUISIE TE TREK OP DIE SKAAL WAT BY ELKE VRAAG
VOORSIEN IS/MARK YOUR OPINION WITH AN "X" ON THE SCALE PROVIDED FOR EACH
QUESTION.
IN WATTER MATE HET DIE SKOaL KINDERS TEEN ST. 10 AL DAAROP GEWYS DAT:
TO WHAT EXTENT HAVE SCHOOLS MADE CHILDREN AWARE BY THE TIME THEY REACH
STD. 10 THAT:
1. 'n mens belasting moet betaal?
one must pay taxes?
glad nie
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent (25)
2. 'n mens die reg het am aan 'n vakbond van sy/haar beroep
te behoort?




in 'n hoe mate
to a great extent
(26)
3. 'n mens die reg het am sy/haar eie taal in die openbaar te mag
gebruik?




to a great extent (27)
4. 'n mens geregtig is om in sy/haar moedertaal in die hof verhoor
te word?
one has a right to a trial in a court of law in one's mother tongue?
glad nie
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent (28)
5. gestremdes en bejaardes geregtig is op menswaardige behandeling?
the disabled and elderly are entitled to being treated in a manner
which reflects their human dignity?
glad nie~ in 'n hoe matenot at all to a great extent
6. elke mens die reg op lewe het?
every person has the right to life?
glad nie~ in 'n hoe matenot at all to a great extent
7. 'n mens vrylik aan ekonomiese bedrywighede mag deelneem?
one has the right to freely and equally engage in economic





in 'n hoe mate
to a great extent (31 )
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IN WATTER MATE HET DIE SKOOL KINDERS TEEN ST. 10 AL DAAROP GEWYS DAT:
TO WHAT EXTENT HAVE SCHOOLS POINTED OUT TO CHILDREN BY THE TIME THEY REACH
STD. 10 THAT:
8. elke mens die reg het tot gelyke behandeling?
every person has the right to equal treatment?
glad nie~ in 'n hoe matenot at all to a great extent
9. 'n kind die reg het op 'n eie naam?
a child has the right to his/her own name?
glad nie~ in 'n hoe matenot at all to a great extent
10. elke mens die reg het om te mag stem vanaf die ouderdom van 18
jaar?





in 'n hoe mate
to a great extent (34)
11. mans en vrouens dieselfde regte het?
men and women have equal rights?
glad nie
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent (35 )
12. elke mens die reg het op die beskerming van jou liggaam (bv. as
iemand jou aanrand dat jy jou mag verset)?
every human being has the right to the protection of his/her body
(e.g. that you may fight back when being assualted by someone)?
glad nie~ in 'n hoe matenot at all to a great extent
13. die landswette gehoorsaam moet word?
"the countries' laws must be obeyed?
glad nie~ in 'n hoe matenot at all to a great extent
14. 'n werknemer op veilige werksomstandighede mag aandring?





in 'n hoe mate
to a great extent (38)
15. elke mens die reg het om jou kultuuridentiteit te handhaaf?
(tradisies, gewoontes, ens.)
every human being has the right to uphpold his/her cultural identity?
(e.g. tradition and customs)
glad nie
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent (39)
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IN WATTER MATE HET DIE SKOOL KINDERS TEEN ST. 10 AL DAAROP GEWYS DAT:
TO WHAT EXTENT HAVE SCHOOLS MADE CHILDREN AWARE BY THE TIME THEY REACH
STD. 10 THAT:
16. elke mens geregtig is op 'n prokureur tydens 'n hofsaak?
every human being has the right to an attorney during a trial?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (40)
17. gestremdes geregtig is op spesiale onderwysfasiliteite?
the disabled are entitled to special educational facilities?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (41)
18. 'n mens wettiglik sake mag doen in enige deel van die land?
one has the right to engage in legal economic activity anywhere
in the country?
glad nie~ in 'n hoe matenot at all to a great extent (42)
19. kinderarbeid onwettig is?
child labour is illegal?
glad nie~ in 'n hoe matenot at all to a great extent (43)
20. die privaatheid van die huis en gesin gerespekteer moet word?
the privacy of one's home and family should be respected?
glad nie
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent (44 )
21. elke mens die reg het om 'n paspoort te mag bekom?
every human being has the right to obtain a passport?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent ( 45)
22. dat geslagsverskille erken moet word (bv. apparte openbare
geriewe vir mans en dames)?
that gender differences should be recognized (e.g. separate
public amenities for men and women)?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent ( 46)
23. elke mens die reg het op vryheid van spraak?
every human being has the right to freedom of speech?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (47)
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IN WATTER MATE HET DIE SKOOL KINDERS TEEN ST. 10 AL DAAROP GEWYS DAT:
TO WHAT EXTENT HAVE SCHOOLS MADE CHILDREN AWARE BY THE TIME THEY REACH
STD. 10 THAT:
24. 'n mens jou eie lewe mag beskerm?
one may protect own's life?
glad nie
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent (48 )
25. 'n mens op beskerming deur die staat aanspraak kan maak
(bv. deur effektiewe polisiering)?




in 'n hoe mate
to a great extent (49 )
26. 'n werknemer op redelike werksure mag aandring?
an employee has the right to demand reasonable working hours?
glad nie
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent (50)
27. elke mens die reg het op Qodsdiensvryheid?
every human being has the right to reliQious freedom?
glad nie
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent (51)
28. 'n mens altyd onskuldiQ is tydens 'n strafregtelike verhoor
totdat hy/sy skuldiQ bevind word?
one is presumed innocent until proven Quilty in a court of law?
glad nie
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent (52)
29. gestremdes en bejaardes die reg moet he tot vryheid van
assosiasie (bv. om by 'n groep of organisasie van hulle
keuse aan te sluit)?
the disabled and elderly have the right to freedom of
association (e.g. to be a member of a group or organization
of their own choice)?
glad nie
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent (53)
30. 'n mens eiendom mag besit, privaat sowel as gemeenskaplik?




in 'n hoe mate
to a great extent (54)
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IN WATTER MATE HET DIE SKOOL KINDERS TEEN ST. 10 AL DAAROP GEWYS DAT:
TO WHAT EXTENT HAVE SCHOOLS MADE CHILDREN AWARE BY THE TIME THEY REACH
STD. 10 THAT:
31. kinders deur die Staat beskerm word teen fisiese en psigiese
geweld (bv. seksuele misbruik)?
the Government protects all children against physical and
psychological harm (e.g. sexual abuse)?
gladnie~
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent (55 )
32. elke mens die reg het am te trou met iemand van sy/haar eie
keuse?




in 'n hoe mate
to a great extent (56)
33. elke burger die reg het am enige tyd terug te keer na
Suid-Afrika as hy/sy in die bUiteland was?
every citizen has the right to return to South Africa
at any time if he/she has been out of the country?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent .( 57)
34. mans en vrouens die reg het om aan dieselfde sportsoorte deel
te neem?
men and women have the right to participate in the same sports?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (58)
35. 'n mens die reg het tot vrye assosiasie met ander persone
. (bv. dat jy kan vriende wees met wie jy wil)?
one has the right to associate with whomever one chooses
(e.g. that one can be friends with whomever one chooses)?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (59)
36. die Staat sekere dienste aan sy burgers moet lewer
(bv. basiese gesondheidsdienste)?
the State is compelled to render certain services to its
citizens (e.g. basic health services)?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (60)
37. 'n werknemer wettiglik magstaak?
an employee may take part in a legal strike?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (61)
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IN WATTER MATE HET DIE SKOaL KINDERS TEEN ST. 10 AL DAAROP GEWYS OAT:
TO WHAT EXTENT HAVE SCHOOLS MADE CHILDREN AWARE BY THE TIME THEY REACH
STD. 10 THAT:
38. 'n mens die reg het om te eis dat jou kulturele erfenis
gerespekteer word (bv. feesdae en historiese monumente)?
one has the right to claim that one's cultural heritage be
respected (e.g. festive days and historical monuments)?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (62)
39. elke mens menslik behandel moet word?
every human being must be treated humanely?
glad nie r-:;-~
notatall~ in 'n hoe mateto a great extent (63)
40. gestremdes en bejaardes aanspraak kan maak op positiewe
diskriminasie (bv. spesiale opritte en parkeerruimtes)?
the disabled and elderly may lay claim to positive
discrimination (e.g. special ramps and parking facilities)?
gladnie~
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent (64)
41. 'n mens ander se menswaardigheid moet respekteer?
one should respect the human dignity of others?
gladnie~
not at all
42. 'n mens die reg het am eiendom te erf?
one has the right to inherit property?
gladnie·~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent
in 'n hoe mate
to a great extent
(65)
(66)
43. aIle kinders die reg het om te mag skoolgaan in 'n staatskool?
all children have the right to attend government schools?
gladnie~
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent (67)
44. jy nie bevoordeel of benadeel sal word op grond van jou
ouers se status nie?




in 'n hoe mate
to a great extent (68)
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IN WATTER MATE HET DIE SKOOL KINDERS TEEN ST. 10 AL DAAROP GEWYS DAT:
TO WHAT EXTENT HAVE SCHOOLS MADE CHILDREN AWARE BY THE TIME THEY REACH
STD. 10 THAT:
45. 'n mens nie uit Suid-Afrika verban mag word nie?
one cannot be exiled from South Africa?
glad nie~ in 'n hoe matenot at all to a great extent (69)
46. die regte van die teenoorgestelde geslag gerespekteer moet word?
the rights of the opposite gender should be respected?
glad nie~ in 'n hoe matenot at all to a great extent (70)
47. 'n mens die reg op persoonlike vryheid het, (tensy die persoon
se vryheid deur 'n hofbevel ingeperk word)?




in 'n hoe mate
to a great extent
(71)
48. 'n mens sekere administratiewe verpligtinge het (bv. om geboor-
tes en sterftes te registreer; om 'n motorvoertuig te lisensieer)?
one has certain administrative obligations (e.g. to register
births and deaths; to license a motor vehicle)?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (72)
49. 'n werknemer hom op 'n industriele hof mag beroep (indien 'n
werkgewer onwettig of onbillik teenoor hom/haar optree)?
an employee may turn to an industrial court (if an illegal or
unfair labour practice by his/her employer has taken place)?
gladnie~
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent (73)
50. 'n mens geregtig is op onderwys met 'n qodsdienstiqe basis?
one has the right to education with a reliqious foundation?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (74)
51. 'n mens tydens arrestasie sekere regte het?
one has certain rights when arrested?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (75)
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IN WATTER MATE HET DIE SKOOL KINDERS TEEN ST. 10 AL DAAROP GEWYS DAT:
TO WHAT EXTENT HAVE SCHOOLS MADE CHILDREN AWARE BY THE TIME THEY REACH
STD. 10 THAT:
52. gestremde leerlinge aanspraak kan maak op die redelike aan-
bieding van buitemuurse aktiwiteite op skool?
disabled pupils may lay claim to the presentation of extramural
activities at school, where reasonable?
gladnie~
not at all
53. aIle mense gelykwaardig is?
all people are equal?
gladnie~
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent
in 'n hoe mate
to a great extent
(76)
(77)
54. die wederregtelike konfiskering van 'n mens se eiendom
ontoelaatbaar is (behalwe teen diebetaling van billike
kompensasie)? .
the illegal confiscation of one's property is prohibited
(except upon payment of just compensation)?
gladnie~
not at all
in 'n hoe mate





55. elke kind die reg het om in sy/haar moedertaal onderrig te word
(vir sover dit redelikerwys uitvoerbaar is)?
every child has the right to be taught in his/her mother tongue
(as far as is reasonably possible)?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (6)
56. aIle mense die reg het op 'n gesonde fisiese omgewing, bv.
die reg op skoon lug en water?
all people have the right to a healthy physical environment,
for example, clean air and 'water?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (7)
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IN WATTER MATE HET DIE SKOOL KINDERS TEEN ST. 10 AL DAAROP GEWYS OAT:
TO WHAT EXTENT HAVE SCHOOLS MADE CHILDREN AWARE BY THE TIME THEY REACH
STD. 10 THAT:
57. 'n mens deur niemand gelntimideer mag word nie?
one may not be intimidated by anybody else?
glad nie
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent (8)
58. mans en vrouens gelyke regte in die beroepswereld het
(bv. gelyke kanse op bevordering)?
men and women have the same rights in the workplace/
their profession (e.g. equal opportunities for promotion)?
gladnie 11~
notatall~ in 'n hoe mateto a great extent (9 )
59. 'n mens die reg op privaatheid as persoon het (bv. beskerming
teen die inluister op telefoongesprekke?)
one has the right to privacy (e.g. protection against .
eavesdropping on telephone conversations)?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (10)
60. 'n mens as landsburger op 'n pensioen geregtig is (ongeskiktheid
of ouderdom)?




in 'n hoe mate
to a great extent ( 11 )
61 .. daar geen diskriminasie by aanstellings ten opsigte van ras,
geloof of geslag mag wees nie?
no discrimination with regard to race, religion or gender
should take place when appointments are made?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent ( 12)
62. 'n mens die reg het om na 'n skool van jou eie keuse te gaan?
one has the right to attend a school of one's own choice?
gladnie~
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent ( 13)
63. dat'n mens die reg het op 'n billike verhoor?
one has the right to a fair trial?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (14 )
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IN WATTER MATE HET DIE SKOOL KINDERS TEEN ST. 10 AL DAAROP GEWYS DAT:
TO WHAT EXTENT HAVE SCHOOLS MADE CHILDREN AWARE BY THE TIME THEY REACH
STD. 10 THAT:
64. bejaardes vanwee hul behoeftes aanspraak kan maak op skaars
hulpbronne (bv. huise vir bejaardes en mediese sorg)?
the elderly may lay claim to scarce resources due to their




in 'n hoe mate
to a great extent ( 15)
65. niemand die lewe van 'n ander mag neem nie?
no one may take the life of another?
glad nie
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent (16)
66. die staat vaste eiendom mag belas (bv. munisipale eiendoms-
belasting)?
the state may tax fixed property (e.g. municipal property tax)?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (17)
67. aIle kinders geregtig is op ten minste primere onderwys op
staatskoste (sover moontlik)?
all children have the right to at least primary education
through government funding (as far as possible)?
gladnie~
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent (18 )
68. diskriminasie teen enkelouers ontoelaatbaar is?
discrimination against single parents is not allowed?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (1 9)
69. 'n mens die reg het om deel te neem aan die bedrywighede van
enige politieke party?




in 'n hoe mate
to a great extent (20)
70. mans en vrouens geregtig is op gelyke status in die huwelik
(bv. dat enige een 'n huurkqopkontrak mag onderneem)?
men and women are entitled to equal status in marriage (e.g.
that either of them may enter into a hire-purchase agreement)?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (21 )
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IN WATTER MATE HET DIE SKOOL KINDERS TEEN ST. 10 AL DAAROP GEWYS DAT:
TO WHAT EXTENT HAVE SCHOOLS MADE CHILDREN AWARE BY THE TIME THEY REACH
STD. 10 THAT:
71 . 'n mens die reg tot vryheid van keuse het (soos om vaste
eiendom te koop waar jy will?
one has freedom of choice (e.g. to acquire fixed property
in a place of one's choice)?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (22)
72. 'n mens die reg het om aan die aktiwiteite van 'n kultuuror-
ganisasie van jou eie keuse deel te neem?
one has the right to participate in the activities of a cultural
organization of one's own choice?
gladnie~
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent (23)
73. 'n mens binne 48 uur in 'n hof moet verskyn, nadat jy
gearresteer is?




in 'n hoe mate
to a great extent (24 )
74. gestremdes die reg het om deur spesialis onderwysers onderrig
te word indien hul sodanige behoefte het?




in 'n hoe mate
to a great extent (25)
75. kinders aanspraak kan maak op mediese behandeling op staats-
koste?




in 'n hoe mate
to a great extent (26)
76. 'n mens in Suid-Afrika bewegingsvryheid het?




in 'n hoe mate
to a great extent (27)
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IN WATTER MATE HET DIE SKOOL KINDERS TEEN ST. 10 AL DAAROP GEWYS DAT:
TO WHAT EXTENT HAVE SCHOOLS MADE CHILDREN AWARE BY THE TIME THEY REACH
STD. 10 THAT:
77. aIle mense ongeag ras, kleur of geslag gelyke regte voor
die regbank het?
all people, regardless of race, colour or gender, have equal rights
before a court of law?
gladnie~
notatall
in 'n hoe mate
to a great extent (28)
78. dat die nuwe grondwet van Suid-Afrika die hoogste wet van
die land is?
that the new constitution of South Africa is the supreme
(the highest) law of the land?
gladnie~
not at all
in 'n hoe mate
to a great extent (29)
